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AN UNPUBLISHED DISCOURSE OF NIKEPHOROS GREGORAS 
ON SAINTS DEMETRIOS, GEORGE AND THEODORE (BHG 2427)
A CRITICAL EDITION
ILIANA PARASKEVOPOULOU
Nikephoros Gregoras’ unpublished discourse on Saints Demetrios, George and 
Theodore belongs to the vast and rich hagiographical literature of the Palaeologan 
era.1 The speech is preserved in a single codex, dated in the 16th century, in Bodl. 
Holkham 25, ff. 512-517v,2 and comes from the renowned manuscript copyist 
Maximos Margounios, Bishop of Kythira.3 Reference to the same discourse on 
the three Saints can also be found in a manuscript of the same era in Mosq. 315 
(Vlad. 441), where the scribe states, in a note at f. 327r, that: Ἀνεγνώσθη παρ’ 
ἡμῶν τοῦ αὐτοῦ Γρηγορᾶ λόγος εἰς τοὺς ἁγίους τρεῖς μεγάλους μάρτυρας, Δημή-
* Apart from the common abbreviations, the following were also used throughout the text: 
Memn.: K. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum, 3. Paris 1841-1870. Μenan. 
Rh.: D. A. Russell – N. G. Wilson, Menander Rhetor. Oxford 1981.
1 For the life and work of Nikephoros Gregoras see H.-G. Beck, Kirche und theologische 
Literatur im byzantinischen Reich. Munich 1959, 719-721 (reprint 1977); J. L. van Dieten, 
Nikephoros Gregoras, Rhomäische Geschichte, Historia Rhomaike. I. Stuttgart 1973, 1-62; 
H. Hunger, Die hochsprachliche Literatur der Byzantiner. Munich 1978, I, 453-457; PLP 
4443. Gregoras wrote ten hagiographical texts and three discourses on the Theotokos, 
see I. Paraskevopoulou, Τα αγιολογικά έργα του Νικηφόρου Γρηγορά (doct. thesis). 
Thessaloniki 2008. See also M. Hinterberger, Les vies des saints du XIVe siècle en tant 
qu’oeuvre littéraire : l’oeuvre hagiographique de Nicéphore Grégoras, in: P. Odorico 
– P. A. Agapitos (eds.), Les Vies des Saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie
historique? Actes du IIe colloque international philologique «EΡMHNEIA» Paris, 6-7-8 
juin 2002 organisé par l’E.H.E.S.S. et l’Université de Chypre (Dossiers Byzantins, 4). Paris 
2004, 281-301.
2 See detailed description in Catalogus Codicum Hagiographicorum Graecorum Biblio-
thecae Comitis de Leicester. AnBoll 25 (1906) 464-472; S. Kotzabassi, Die handschriftliche 
Über lieferung der rhetorischen und hagiographischen Werke des Gregor von Zypern 
(Serta Graeca, 6). Wiesbaden 1998, 155-161. It is the only later-era manuscript where a 
speech by Nicephorοs Gregoras is recorded. 
3 For the scribe see E. Gamillscheg – D. Harlfinger – H. Hunger, Repertorium der 
grie chi schen Kopisten (800-1600). I. Handschriften aus den Bibliotheken Groß bri tan-
niens, II. Handschriften aus den Bibliotheken Frankreichs, III. Handschriften aus den 
Bibliotheken Roms mit dem Vatikan. Wien 1981-1997, I 259 = II 427.
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τριον, Γεώργιον, καὶ Θεόδωρον τὸν στρατηλάτην.4 
Gregoras’ stated aim in this hagiographical text was to establish a common 
feast day for these three Saints: ὁ δὲ τοῦ παρόντος λόγου σκοπὸς ἡμῖν ἐστὶν 
νῦν συνημμένην ὁμοῦ τῶν τριῶν ἐτήσιον ἑορτὴν καὶ πανήγυριν καταστῆσαι 
τελεῖσθαι.5 His effort, however, did not prosper.6 The last part of the speech shows 
that the inspiration for a common feast day came from an unknown person who 
owed a great devotion to the three military Saints. Although Gregoras dedicates 
the last part of his discourse to this religious figure, the details provided are too 
vague and general to assist us in tracing his identity.
As in many others of his hagiographical works, here too Gregoras presents 
encouragement from those around him as his main reason for writing. In his 
discourse on St. Demetrios, Gregoras mentions that he was spurred to write by 
his friends from Thessalonike,7 and for the biography of Constantine the Great 
by citizens of Constantinople.8 Ἄνδρες ἀρετῆς ἐρασταὶ καὶ φιλήκοοι, he says, 
urged him to begin writing the biography of Antonios Kauleas,9 and some of 
his acquaintances the discourse on St. Merkourios,10 while he was prompted to 
write the biography of his uncle Ioannes Heraklios by a person who remains 
un named.11
According to BHG 2426, apart from Nikephoros Gregoras only Theodore 
Prodromos wrote epigrams in honour of the three military Saints together. In these 
4 Archim. Vladimir, Sistematičeskoe opisanie rukopisej Moskovskoj Sinodal’noj 
(Patriaršej) Biblioteki, I. Rukopisi grečeskija. Moskva 1894, 672-676; L. G. Westerink, 
Nikephoros Gregoras, Dankrede an die Mutter Gottes. Helikon 7 (1967) 259-271, here 
260.
5 See lines 93-94.
6 A similar attempt by the Bishop of Euchaita John Mauropus for the Three Hierarchs had 
a successful outcome, see A. Karpozilos, Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου 
του Ιωάννη Μαυρόποδος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστ. Επετ. Φιλοσοφικής Σχολής, 
Δωδώνη: Παράρτημα, 18). Ioannina 1982, 162-166.
7 See Β. Laourdas, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά ἐγκώμια εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον. Μακε-
δονι κά 4 (1955-60) 83-96 (BHG 547f) here 83.15-16; Paraskevopoulou, Νικηφόρος 
Γρη γοράς (cited n. 1), 42.
8 See P. A. M. Leone, Nicephori Gregorae, Vita Constantini. Catania 1994, 1-84 (BHG 
369), here 14.17-19; Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς (cited n. 1), 88.
9 See P. Α. M. Leone, La Vita Antonii Cauleae di Niceforo Gregora. Nicolaus 11 (1983) 
3-50 (BHG 139b) here 21.47; Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς (cited n. 1), 26.
10 BHG 1277, ed. St. Binon, Documents grecs inédits relatifs à s. Mercure de Césarée. 
Louvain 1937, 66-91 here 69.4-6; Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς (cited n. 
1), 100.
11 BHG 2188, ed. V. Laurent, La vie de Jean, métropolite d’Héraclée du Pont. Ἀρχεῖον 
Πόντου 6 (1934-1935) 29-63 here 32.1-2; Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς 
(cited n. 1), 72. 
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works, entitled: τοῦ αὐτοῦ εἰς τοὺς τρεῖς μεγαλομάρτυρας Θεό δωρον, Γεώργιον 
καὶ Δημήτριον12 Prodromos presents events from the life and martyrdom of each 
Saint. Possible correlations between the three Saints are also investigated by St. 
Neophytos Enkleistos in his encomium on Saint Demetrios: Χαίροις, μάρτυς 
Δημήτριε, ἅμα Γεωργίῳ καὶ Θεοδώρῳ τοῖς συνάθλοις καὶ συμμετόχοις σου, τὸ 
τρισόλβιον ὅπλον τῶν εὐσεβῶν βασιλέων ἡμῶν, τὸ τρίστομον φάσγανον τούτων 
κατὰ βαρβάρων ἀθέων, τὸ τρίτειχον τεῖχος τῆς βασιλείου αὐλῆς, τὸ τρίξιφον 
κατακάρδιον ἥλωμα τῶν δυσμενῶν πολεμίων, τὸ τρίκοσμον διάδημα τῶν βασι-
λέων ἡμῶν, τὸ τρίφεγγον φάος τῆς τούτων ὁδοιπορίας «ἡμέρας καὶ νυκτός», τὸ 
τριστέλεχον αὐτῶν ἀποσκίασμα καὶ τῆς Τριάδος ἰσάριθμον καὶ τριπόθητον.13
The hagiographical works of Nikephoros Gregoras have come down to us in 
manuscripts of the 14th century, and only his discourse on Saints Demetrios, 
George and Theodore has survived in a later-era manuscript.14 Despite the 
temporal distance between the writer and Margounios’ transcription in Bodl. 
Holkham 25, the identity of the author of the speech is incontestable. As may be 
concluded from careful examination of its references, this text indisputably 
belongs to Nikephoros Gregoras, for in it the writer incorporates excerpts from 
three of his hagiographical works, the biographies of Michael Sygkellos15 and 
Antonios Kauleas,16 his discourse on St. Demetrios,17 as well as quotes from his 
12 C. Giannelli, Epigrammi di Teodoro Prodromo in onore dei santi megalomartiri Teo-
doro, Giorgio e Demetrio, in: Studi in onore di Luigi Castiglioni, vol. I, Firenze 1960, 
331-371 (= Studi Bizantini e Neoellenici 10 [1963] <C. Giannelli, Scripta minora> 349-
378, here 368-378).
13 BHG 547, ed. N. Papatriantafyllou-Theodoridi (Λόγοι 1-15) in: Αγίου Νεοφύτου 
του Εγκλείστου, Συγγράμματα, Γ΄, Paphos 1999, 325.225-233. In Digenis’s epic, the hero 
completes his deeds with the help of these saints including Theodore Teron, as it appears in 
two excerpts, coming from the version of Grottaferrata: ἔχων τε καὶ τοὺς μάρτυρας ἁγίους 
Θεοδώρους, Γεώργιον, Δημήτριον, τούτους ἔτρεψα πάντα, ed. E. Jeffreys, Digenis Akritis. 
The Grottaferrata and Escorial versions (Cambridge Medieval Classics, 7). Cambridge 
1998, 6.700-701 and 1.20-25: τῶν ἀθλοφόρων καὶ μεγάλων μαρτύρων Θεοδώρων τε 
τῶν πανενδοξοτάτων, τοῦ στρατηλάτου καὶ τοῦ τίρων ος ἅμα, τοῦ πολυάθλου γενναίου 
Γεωργίου, καὶ θαυματουργοῦ καὶ μάρτυρος μαρτύρων ἐνδοξοτάτου Δημητρίου. The 
same holds for Ptochoprodromos: τοὺς τέσ σαρας προβάλλομαι, θεόστεπτε, μεσίτας, 
τοὺς μαρτυρήσαντας στερρῶς ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ λόγου, Γεώργιον, Δημήτριον, Τήρωνα, 
Στρατηλάτην ed. H. Eideneier, Ptochoprodromos (Neograeca Medii Aevi, 5). Cologne 
1991, 288-289.
14 See Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς (cited n. 1), 13-16.
15 See lines 114-119, 449-455, 465.
16 See lines 315-318, 395- 396, 426-427 etc. 
17 See lines 191-201, 201-208, 212-221. 
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Byzantine History,18 Antirrhetika,19 Letters,20 and Florentios.21
The hagiographical texts relating to the three Saints provide the writer with 
the basic resources to compile his speech. In his narrative, Gregoras employs 
information lifted from these texts, often changing the wording, while his bor row-
ings from other previous works are minimal and unaltered. The verbal similarities 
in the texts on the life of Theodore indicate that he has used material mainly 
from the Martyrdom of Euthymios protasekretes,22 as well from two further texts, 
an unknown Martyrdom23 and the encomium of Niketas David Paphlagon.24 
Gregoras has gathered his material about St. George from the Martyrdom of 
the Saint,25 whereas for St. Demetrios he has made full use of a text he wrote 
at a younger age.26 His Biblical and patristic sources are scanty; a passage from 
the Prophet Isaiah,27 the Psalms of David,28 the Proverbs,29 St. Paul’s first letter 
to Timothy,30 and an excerpt from the Heavenly Ladder of St. John Climacus.31 
In addition, Gregoras had at his disposal a part of the works of Memnon,32 a 
historian who lived in Heraclea Pontica (1st c. BC – 1st c. AD) and wrote about 
the history of his land, while he also gathers information from Herodotus.33 
It also appears that he draws on the work of Menander Rhetor in composing 
rhetorical texts.34
Gregoras provides no clear evidence for the time period during which he 
wrote the text. Nonetheless, if we study the final part in more detail, we notice 
that the writer provides some clues to his timeline. In his invocation to the three 
Saints, he requests their assistance for his town, but mainly for the Church, which 
was facing serious problems, as is clear from the following passage: πόρ ρω πάντας 
ἐλάσατε χειμῶνας βεβήλων καινοφωνιῶν καὶ ἀλλογλώσσους κλύδωνας ἀπατηλῶς 
πα ρα σύροντας ἀπὸ τῶν εὐαγγελικῶν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ προσταγμάτων εἰς 
18 See lines 6-11, 12-13, 55-56 etc.
19 See lines 449-455.
20 See lines 47-52.
21 See line 44-45.
22 See lines 333-334, 351-352, 362-370, 372.
23 See lines 370-371. For more details see the commentay on p. 75.
24 See lines 372. 
25 See lines 38-39, 256-257, 268, 270, 276-277.
26 See lines 191-208, 212-221.
27 See lines 232-233. 
28 See line 326.
29 See line 436. 
30 See line 432.
31 See lines 330-333.
32 See lines 48-52.
33 See lines 215-216.
34 See lines 30-32, 33-34, 58.
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ἀλλοκότους καὶ ξένας φωνὰς καὶ προσθήκας καὶ ἀφαιρέσεις συλλαβῶν καὶ λέ-
ξεων καὶ λόγων καὶ κρημνοὺς καὶ βάραθρα ψυχῶν, καὶ τρόπους οὓς οὐκ ἐπισκοπεῖ 
Κύριος. Δότε χεῖρα βοηθείας, ἀπελάσατε τῆς θείας καὶ ἱερὰς αὐλῆς τῶν τῆς εὐ-
σεβείας δογμάτων, πάντα λύκον πονηρὸν καὶ βέβηλον καὶ ἅμα πάντα βάρβαρον 
ἐχθρὸν καὶ πολέμιον.35 The phrases ἀλλογλώσσους κλύδωνας and ξένας φωνὰς 
are of particular interest, and could imply the Calabrian monk Barlaam. In fact, 
in Florentios, where Gregoras is arguing against Barlaam, he states that διαλέκτῳ 
γε μὴν κέχρηται φύσει μὲν τῇ Λατίνων καὶ Ἰταλῶν, βεβιασμένως δὲ καὶ τῇ γε 
Ἑλ λάδι ταύτῃ καὶ ἐγχωρίῳ ἡμῖν36 and slightly afterwards that ὑποβαρβαρίζων 
δὲ τῇ τῶν λέξεων προόδῳ κατάδηλος ἦν ὅτι Λατίνος εἴη.37 Moreover, the phrase 
βεβήλων καινοφωνιῶν is also encountered in Gregoras’ Byzantine History and 
Antirrhetika, mainly to describe Gregorios Palamas and his tenets on Hesychasm.38 
The repetition of particular words in Gregoras’ texts leads us to the same con-
clus ion.
Greg. Hist. (cited n. 18), ΙΙΙ, 138.4-9: 
καὶ οὓς ἐδέξαντο αὗται, δέχομαι καὶ 
αὐτός, οὓς δὲ ἀπεβάλοντο, ἀπο βάλ-
λομαι, μη δεμίαν προσθήκην ἐπὶ τοῖς 
ὁρισθεῖσι παρ᾽ αὐτῶν ἢ αὐτὸς προσ-
τι θεὶς ἢ παρ᾽ ἄλ λων γενομένην, ὡς αὗ-
ται αἱ θεῖαι θε σπίζουσι σύνοδοι, δεχό-
μενος ὅλως· μ ήτε ἔλλειψίν τινα καὶ 
ἀφαί ρεσιν ἢ αὐ τὸς ἀφαιρῶν ἐγὼ ἢ 
ἀ φαιροῦντος ἀνε χό μενος ἄλλου μέχρι 
κε ραίας καὶ γραμ μῆς.
lines 432-436: προσθήκας καὶ ἀφαι ρέ-
σεις συλλαβῶν καὶ λέξεων καὶ λό γων 
καὶ κρημνοὺς καὶ βάραθρα ψυχῶν, καὶ 
τόπους οὓς οὐκ ἐπισκοπεῖ Κύριος.
Greg. Αntirrh. (cited n. 19) 187.23: τάς 
τε βεβήλους καινοφωνίας εἰς λήθης 
ἐσχάτους κρημνοὺς ἀπελαύνοντες.
lines 432-436: πόρρω πάντας ἐλάσατε 
χειμῶνας βεβήλων καινοφωνιῶν […] 
καὶ κρημνοὺς καὶ βάραθρα ψυχῶν.
35 See lines 432-438.
36 See P. A. M. Leone, Niceforo Gregora, Fiorenzo o intorno alla sapienza. Napoli 1975, 
238-240.
37 Greg. Flor. (cited n. 36), 444-445. For the dispute between Gregoras and Barlaam, see D. 
Polemis, Ἡ πρὸς Βαρλαὰμ διένεξις τοῦ Γρηγορᾶ. «Ἡ Ἀντιλογία». Hell 18 (1964) 44-72.
38 See H.-V. Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I. Einleitung, Textausgabe, Über-
setzung und Anmerkungen (WBS, 12). Wien 1976, 139.7, 141.8, 169.10, 171.1, 177.22, 
187.23, 189.5, 243.4, 265.21-22, 295.17, 317.23; ed. L. Schopen – I. Bekker, Nicephori 
Gregorae historia byzantina, Ι-ΙΙΙ (CSHB). Bonnae 1829-1855, ΙΙ, 783.13-14: ἢ ὅτι τὸν 
Παλαμᾶν ὁμοῦ ταῖς αὐτοῦ καινοφωνίαις ἀναθέματι καθυπέβαλλε; ΙΙ, 832.24: λύονται δ᾽ 
αἱ τοῦ Παλαμᾶ καινοφωνίαι.
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The work may consequently be dated after 1347, when Gregoras began openly 
expressing his opposition to Hesychasm.
In the introduction to the discourse (lines 1-26), Gregoras claims that God 
dispenses His benefactions equally to everyone, but that people tend to receive 
them in different ways depending on their nature, opinion, desire and mood. 
In support of this argument, he employs an example from nature: the sun’s rays 
suffuse the earth, but do not have the same effect everywhere. For his own part, 
he enjoys God’s care like everyone else, but this will be insufficient for him if he 
pays no greater devotion to God than other believers. In addition, he invokes 
the aid of all the martyrs, discloses his special affection for Saints Demetrios, 
George and Theodore, and highlights the similarities between them. Although 
born in different places, they shared the same zeal for God and therefore enjoy 
the Kingdom of Heaven.39 
In the main part (lines 27-403), Gregoras praises the birthplaces of Demetrios, 
George and Theodore, i.e. Thessalonike, Pontos and Cappadocia, and particularly 
Heraclea. He also praises George’s parents – themselves martyrs – for their wealth 
and noble descent, although later in the text he expresses his doubts about the 
necessity of praising the Saint’s birthplace and parents, advancing two arguments 
in support of his opinion: namely that the Saints have been praised over the 
years by many scholars who have written discourses in their honour, and that 
earthly glory cannot touch those who have chosen the Kingdom of Heaven. As 
the main reason behind the writing of this discourse, he cites the desire of several 
churchmen to establish a common feast day for the three Saints. Gregoras further 
summarises the details he will disclose in the following part of his discourse, 
and provides information about the place, time and persecutors of the Saints.40
One point common to the three Saints is that they lived in a period of per-
sec ution of the Christians. Gregoras chooses not to mention further details of 
the martyrdom of Demetrios, as these was already well-known from previous 
encomia to the Saint, but instead focuses his narrative on his myrrhoblysia, his 
miracles and the spread of his reputation throughout the world.41
The second Saint praised by Gregoras is George. Unlike Demetrios, whose 
miracles occurred after his martyrdom, George performed several miracles 
during his lifetime. The writer also cites the Saint’s endurance of torture as 
deserving of our admiration. After his martyrdom, the Saint’s reputation spread 
throughout the world because of his miracles.42
39 See lines 1-26.
40 See lines 27-130.
41 See lines 131-251. 
42 See lines 252-301. 
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Gregoras also includes a very interesting age analysis. Saints Demetrios and 
George suffered their martyrdom at the age of twenty, before being subjected to 
carnal temptations. Theodore, however, was ten years older, and had thus been 
exposed to temptation for a longer period. For this reason, Gregoras praises him 
more for his resistance. Gregoras also describes Theodore’s military achievements 
as well as his modesty, eloquence and beauty, and gives details of his meeting 
with Licinius, who tried to change Theodore’s beliefs but had to admit defeat 
and ordered greater tortures to be inflicted on the Saint, the healing of whose 
wounds astonished the people. Theodore’s reputation persisted during the time of 
Gregoras, eleven hundred years after his death, and not only in his birthplace of 
Heraclea but throughout the whole world. The writer apologises for not narrating 
the life of Theodore in greater detail, but stresses once again that he will not be 
diverted from his initial objective: writing a concise reference for the three Saints 
for the benefit of later generations.43
In the last part of the speech (lines 404-468), Gregoras invokes the assistance 
of the three Saints for Constantinople as well as for the Church, which appears 
to be badly shaken. Special reference is made to a person who was the main 
inspiration for the speech. He is described but not named, Gregoras mentioning 
only his wealth, his youth and his devotion to the Saints and particularly to the 
three martyrs for whom he is seeking to establish a common feast day. The 
discourse concludes with an invocation to the Holy Trinity.44
The edition
The spelling mistakes that exist in the manuscript are limited and are denoted at 
the critical apparatus. The accentuation mistakes are corrected silently.
Conspectus Siglorum
B Bodleianus Holkam 25 (16th cent.), ff. 512-517v
Greg. Antirrh.: Nicephori Gregorae Antirrhetica (cited n. 38)
Greg. Ant. Caul.: Nicephori Gregorae laudatio patriarchae Antonii Cauleae (cited n. 9) 
Greg. Const.: Nicephori Gregorae laudatio s. Constantini imperatoris (cited n. 8)
Greg. Demetr.: Nicephori Gregorae laudatio s. Demetrii (cited n. 7)
Greg. Epist.: P. A. M. Leone, Nicephori Gregorae Epistulae, I-II. Matino 1982
Greg. Flor.: Nicephori Gregorae Florentius (cited n. 36)
Greg. Hist.: Nicephori Gregorae historia byzantina (cited n. 38)
Greg. Mich.: Th. N. Schmit, Kahrie-džami, Ižvestija Russkago Archeologičeskago Instituta v 
Konstantinopolě 11. Sofia 1906, 260-279 (BHG 1297).
43 See lines 302-403.
44 See lines 442-468.
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Τοῦ σοφωτάτου ἐν μοναχοῖς, κυρίου Νικηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ,
λόγος εἰς τοὺς ἁγίους τρεῖς μεγάλους μάρτυρας, 
Δημήτριον, Γεώργιον, καὶ Θεόδωρον τὸν στρατηλάτην
1. Εἰ δὲ καὶ πᾶσιν εὐσεβέσιν ὅμοιος ὁ πρὸς θεὸν ἀναφέρεσθαι πό θος ὀφεί-
λεται, ἀλλ’ οὐκ ἐξ ἀνάγκης καὶ πᾶσιν ὅμοιος ὁ τῆς ἀναφορᾶς ἀπαιτεῖται τρόπος, 
ἐπεὶ καὶ ὁ θεὸς πᾶσι μὲν ἀνθρώποις κατὰ τὸν ὅμοιον τῆς ἁπλότητος τρόπον 
τὰς εὐεργεσίας χαρίζεται, ἀλλ’ οὐ καὶ κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον ἅπαντες ταύτας 
λαμβάνουσιν, ἀλλὰ πολυειδῶς καὶ ποικίλως ὡς ἄρα πεφύκασιν ἔχοντες ἕκαστοι 
φύσεώς τε καὶ γνώμης, καὶ πόθου καὶ διαθέσεως, καθάπερ δὴ κἀπὶ τῶν τοῦ ἡλί-
ου ἀκτίνων ὁρῶμεν. Ἁπλαῖ μὲν γὰρ καὶ μονοειδεῖς κἀκεῖναι, καὶ ἁπλῆν τὴν τοῦ 
φωτὸς καὶ τῆς θέρμης δύναμιν ἄνωθεν εἰς γῆν καταφέρουσιν, ἀλλ’ οὐχ ἁπλῆν 
καὶ μονοειδῆ καὶ τὴν ἐνέργειαν ἐκτελοῦσιν, ἀλλ’ ὡς ἔχουσι φύσεως ἕκαστα τῶν 
ἐν γῇ διαφόρων τὲ καὶ πολυειδῶν πραγμάτων, διαφόρως καὶ πολυειδῶς καὶ τὴν 
ἐκεῖθεν διαμερίζονται δύναμιν κατὰ τὸ ἀνάλογον. 
2. Οὐδὲν οὖν καινόν, εἰ κοινῇ μὲν τοῖς ἄλλοις κἀγώ, τῆς κοινῆς ἐκ θεοῦ 
προμηθείας ἀπολαύων, ἀεὶ κοινὸν δὲ καὶ τὸ σέβας αὐτῷ παρεχόμενος κατὰ τὸν 
πᾶσι τοῖς εὐσεβῶς φρονοῦσι τρόπον, ἔπειτα καὶ ἴδιόν τι πρὸς θεοῦ παράκλησίν 
τε καὶ ἐξιλέωσιν ἔγνωκα δεῖν ποιεῖν. Πάντας μὲν γὰρ τοὺς ὑπὲρ Χριστοῦ τὸν 
ἀθλητικὸν σταδιοδρομήσαντας δίαυλον, καὶ τὰ ἑαυτῶν προθύμως κενώσαντας 
αἵματα, κοινῇ πρὸς θεοῦ μεσιτείαν ἐπικαλοῦμαι, ἐξαιρέτως δὲ καὶ κατά τινας 
ἰδιάζοντας πόθους τοῖς τρισὶ τούτοις ἀθληταῖς τε καὶ μάρτυσι πρόσκειμαι καὶ 
τοῦ αὐτῶν ἔρωτος μάλιστα πάντων διηνεκῶς ἐξήρτημαι, Δημητρίου φημὶ Γε-
ωργίου τὲ καὶ Θεο δώρου τοῦ στρατηλάτου, οἳ καὶ αὐτοὶ διαφόρων μὲν ἔτυχον 
φύντες καὶ τραφέντες τόπων καὶ πόλεων, τὴν κατὰ σάρκα γένεσιν δηλαδή, ἕνα 





13 παρεχόμενος: χαριζόμενος Bac
6-11 καθάπερ – κατὰ τὸ ἀνάλογον: Greg. Hist. ΙΙΙ, 409.1-9 καθάπερ τὸν ἥλιον ἀκτῖνας 
μὲν πολλὰς προπέμποντα μένοντα δ’ ἐν τῇ ἑνότητι. ὅταν γὰρ ἐς τὴν προβληματικὴν 
ἀποσκοπῶμεν δύναμιν τοῦ ἡλίου, μονοειδὲς καὶ ἑνιαῖον τὸ τῶν ἀκτίνων καταλαμβάνομεν 
πλῆθος· ὅταν δ’ εἰς τὴν ἀστάθμητον καὶ μεριστὴν ποικιλίαν τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, 
τὰς ἀκτῖνας ἐκτεινομένας οἱονεί τινας χεῖρας ἐργατικὰς τό τε τῆς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης 
ἀναλισκομένης δι’ ἀπορίαν, τὸ ἓν εἰς ἀναρίθμητον πλῆθος σχιζόμενόν τε καὶ μεριζόμενον 
βλέπομεν  12-13 ἐκ θεοῦ – ἀπολαύων: Greg. Hist. ΙΙΙ, 131.2-3 ἀπολαύειν ὁμολογοῦσι τῆς 
ἄνωθεν προμηθείας  16-17 τὰ ἑαυτῶν – αἵματα: Greg. Hist. I, 106.16 τὸ ἑαυτῶν ἐκεῖσε 
κενώσαντες αἷμα
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τοικίαν αἰωνίως ἔχειν ἠξίωνται, τὴν ἀΐδιον καὶ ἀπέραντον ἐκείνην ἀπόλαυσιν, 
τοῦτο ἐκεῖνο ὅπερ κἀπὶ τῶν ἐν κύκλῳ γινόμενον βλέπομεν εὐθειῶν, αἵτινες ἐκ 
διαφόρων ἄκρων τοῦ κύκλου μερῶν ἀρχόμεναι, πρὸς ἓν συνάπτον ται κέντρον 
καὶ πέρας, τὸ μέσον τοῦ κύκλου. 
3. Δημητρίῳ μὲν γὰρ Θεσσαλονίκη πατρὶς ἐγεγόνει, τῆς ἑκατέρωθεν ἐκεῖ 
τελευτώσης ἅμα γῆς καὶ θαλάττης προκαθημένη, καὶ σύνδεσμος οἷον εἰπεῖν 
καὶ δεσπότης ἐξ αὐτομάτου τῶν πέριξ ἐθνῶν ἁπάντων ἐκεῖ γινομένη, Μακε-
δόνων δηλαδὴ καὶ Πελασγῶν καὶ Θετταλῶν, πλείστοις τε ὄρεσιν αἰθερίοις καὶ 
σφόδρα γε ὑψηλοῖς, οἷόν τισιν αὐτοφυέσι τείχεσιν ἰσχυρῶς ὡπλισμένη καὶ τε-
τειχισμένη· Γεωργίῳ δὲ Πόντου καὶ Καππαδοκίας τὸ κράτιστον ὑπῆρχε πατρίς, 
τῶν μὲν ἁλμυρῶν τῆς θαλάττης γειτονημάτων καὶ ὅσα ἐκεῖθεν ἀπροσδοκήτως 
ἔπεισιν ὀχληρὰ μακρὰν ἱσταμένη, λίμναις δὲ παντοδαπαῖς καὶ πεδιάσι τόπων 
ὥραν ἐχούσαις καὶ χάριν ποικίλην, κἀκ μεγίστων ὀρῶν ῥηγνυμένοις ποταμοῖς 
περιρρεομένη, πολλὴν καρποῦται τὴν εὐθυμίαν τὸν ἅπαντα χρόνον. Πατέρες δὲ 
πλούτῳ τὲ καὶ γένει καὶ τρόπων εὐγενείᾳ προύχοντες, τὸν μὲν πλοῦτον, εἰς πε-
νήτων διένειμαν χεῖρας, τὸν δὲ τῆς ψυχῆς τρόπον ἐμφανῆ πεποιήκασι, μαρτυ-
ρίου τέλει τὸν βίον κοσμήσαντες καὶ γεγονότες ἀρχέτυπον κάλλιστον τῷ παιδὶ 
τῆς πρώτης ὄντως καὶ πρὸς θεὸν φερούσης ῥᾷστα διαγωγῆς. 
4. Ὅ γε μὴν στρατηλάτης Θεόδωρος, ἐκεῖθεν μὲν καὶ αὐτὸς τὰς τοῦ γένους 
εἷλκε σειράς, ἄνωθεν ἐκ πατέρων αὐτῷ κατιούσας, τὰς δὲ γονὰς καὶ τροφὰς 
αὐτὸς ἐκ τῆς κατὰ τὸν Εὔξεινον πόντον ἔσχηκεν Ἡρακλείας. Πόλις δ’ αὕτη 
περιφανὴς καὶ ἀρχαία, καὶ μηδεμιᾷ τῶν ἄλλων σχεδὸν τῶν πρωτείων παρα-
χωροῦσα ὁπόσαι τῶν ὑφ’ ἡλίῳ θαυμαζομένων εἰσὶ κατά τε μέγεθος πάλαι καὶ 







30-32 πλείστοις – τετειχισμένη: Μenan. Rh. 350.29-351.33 ἂν μὲν τοίνυν πᾶσα ἐν ὄρει, καὶ 
πρὸς ἀσφάλειαν καὶ πρὸς ἡδονὴν ἐπαινετέον ἐκ τούτου … κατὰ δὲ πόλεμον ὅτι αὐτοφυὲς 
τεῖχος καὶ ἀπρόσβατον κέκτηται  33-34 ἁλμυρῶν – ἱσταμένη: Μenan. Rh. 348.19-
25 ἐὰν μὲν τοίνυν ἠπειρωτικὴ ᾖ καὶ πλεῖστον ἀπέχει <ἀπὸ> τῆς θαλάσσης, τὴν ἀπὸ τῆς 
ἀποχωρήσεως ἀσφάλειαν ἐγκωμιάσεις … καὶ πάντα ἐρεῖς ὅσα ἐν τῷ ἑτέρῳ κακά  33 τῶν 
μὲν ἁλμυρῶν – γειτονημάτων: CParG II 23 ἁλμυρὸν δὲ γειτόνημα λέγεται ἡ θάλασσα  
24-25 ὅπερ – κύκλου: cf. Greg. Hist. III, 372.1-4 καὶ ἔοικε τὸ τῶν θεοπρεπῶν ὀνομάτων 
πλῆθος ταῖς ἐκ τῶν περάτων τοῦ κύκλου πρὸς τὸ κέντρον συναγομέναις εὐθείαις, μερι-
σταῖς μὲν οὔσαις ἔξωθεν, τὸ δὲ κέντρον μερίσαι μὴ δυναμέναις, ἀλλὰ μᾶλλον, ὅσον ἐφικτόν, 
ἑνιζομέναις  28-30 σύνδεσμος – Θετταλῶν: Greg. Demetr. 155-156 οἷόν τινα μέσον 
ὅρον καὶ σύνδεσμον ὧν ἦρχε Μακεδόνων τε καὶ Θετταλῶν  35-36 κἀκ μεγίστων – 
περιρρεομένη: Greg. Hist. Ι, 33.8 οἱ ἐξ ὀρῶν τῶν μεγίστων ἀναῤῥηγνύμενοι ποταμοὶ  44-
45 μηδεμιᾷ–παραχωροῦσα: Greg. Flor. 222-223 οὐδεμιᾷ τῶν πρωτείων παραχω ροῦ σαν  
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τε καὶ ἠπειρωτικὸν ἐμπειρίαν. Ἐδέχετο γὰρ καὶ πρεσβείας ἐκ Ῥώμης πάλαι καὶ 
Καρχηδόνος τῶν τότε περιβοήτων πόλεων καὶ στόλους ἔπεμπε ταύταις συμ-
μαχικούς, οὐ μικροὺς τινάς, οὐδ’ ἐπὶ μικραῖς τισί χρείαις, ἀλλ’ ἐπὶ μεγάλαις καὶ 
λαμπραῖς, μεγάλους καὶ λαμπροὺς τριήρεις καὶ τετρήρεις φημὶ καὶ πεντήρεις 
ἄχρι καὶ τῆς ὀκτήρους, καθάπερ ἐκ πλουσίων ἐξαποστέλλων πηγῶν καὶ βασι-
λικῶν θησαυρῶν, μέλλουσαν σπάνιν καὶ στέρησιν οὐδαμῇ δεδιότων. Πρὸς δὲ 
τοῖς ἄλλοις ὧν ἐκ φύσεως τετύχηκεν ἀγαθῶν ἡ Θεοδώρου τοῦ θείου πατρίς, 
ἔλαχε καὶ θέσεως εὐπρεποῦς. Ἐπὶ γὰρ λόφου θαλάττῃ πραείᾳ προσκλυζομένου 
τοὺς πόδας ἡ πόλις ἵδρυτο καθάπερ ἐφ’ ἵππου μετέωρόν τε καὶ γαῦρον ἔχοντος 
ἦθος, ἔνυδρόν τι χωρίον κομιδῆ, καὶ ὥραν ἄγον ἀεί, καὶ μένει διηνεκῶς κα-
θορῶσα γῆν τε καὶ θάλατταν ἄνωθεν πρὸ ποδῶν σπενδομένας ἀλλήλαις, τὴν 
μέν, τοὺς ἀκλύστους αὐτῇ καὶ ἀχειμάστους δωροφοροῦσαν λιμένας, τὴν δέ, τὰς 
εὐκάρπους καὶ πίονας χώρας καὶ τοὺς εὐανθεῖς λειμῶνας καὶ ἀγροὺς ὁπόσοι 
πηγαῖς τε καὶ κρήναις καὶ ποταμοῖς ἀενάοις τὸν ἅπαντα χρόνον περιστέφονταί 
τε καὶ ἄρδονται, καὶ ἡδὺν τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀέρα καὶ εὔπνουν ποιοῦσιν. Οὕτω 
δ’ εὐδαίμονα σχὼν τὴν πατρίδα Θεόδωρος, καὶ μητέρα ταύτην εὗρε παιδείας 
καὶ λόγων, τῶν τε θύραθεν, καὶ τῶν ἡμετέρων· ἐξ ὧν τὰ τῆς εὐσεβείας ἐπορίσα-




48-52 καὶ στόλους ἔπεμπε – οὐδαμῇ δεδιότων: Memn. 13.5-13 ῏Ησαν δ᾽ ἐν αὐταῖς ἄλλαι τε 
καὶ τῆς Ἡρακλείας αἱ μετάπεμπτοι, ἑξήρεις τε καὶ πεντήρεις καὶ ἄφρακτοι, καὶ ὀκτή ρης μία 
ἡ λεοντοφόρος καλουμένη, μεγέθους ἕνεκα καὶ κάλλους ἥκουσα εἰς θαῦμα· ἐν ταύτῃ γὰρ 
ἑκατὸν μὲν ἄνδρες ἕκαστον στοῖχον ἤρεττον, ὡς ὀκτακοσίους ἐκ θατέρου μέρους γενέσθαι, 
ἐξ ἑκατέρων δὲ χιλίους καὶ ἑξακοσίους, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μαχησόμενοι χίλιοι 
καὶ διακόσιοι, καὶ κυβερνῆται δύο; Phot. Bibl. 226b.19-26 ῏Ησαν δ᾽ ἐν αὐταῖς ἄλλαι τε καὶ 
τῆς Ἡρακλείας αἱ μετάπεμπτοι, ἑξήρεις τε καὶ πεντήρεις καὶ ἄφρακτοι καὶ ὀκτήρης μία ἡ 
Λεοντοφόρος καλουμένη, μεγέθους ἕνεκα καὶ κάλλους ἥκουσα εἰς θαῦμα· ἐν ταύτῃ γὰρ 
ρ μὲν ἄνδρες ἕκαστον στοῖχον ἤρεττον, ὡς ω ἐκ θατέρου μέρους γενέσθαι, ἐξ ἑκατέρων δὲ 
χιλίους καὶ χ· οἱ δὲ ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων μαχησόμενοι χίλιοι καὶ σ, καὶ κυβερνῆται  58 
ἀκλύστους – λιμένας: Μenan. Rh. 352.32-33 λιμένας δὲ ἐπαινέσεις ἢ ὡς ἀκλύστους
47-52 Ἐδέχετο γὰρ καὶ πρεσβείας – οὐδαμῇ δεδιότων: cf. Greg. Epist. 21.74-84 κεκλήσθω δή 
μοι καὶ Μέμνων, ὁ τῇ ἑαυτοῦ ἱστορίᾳ ξυγκείμενα ἔχων τινὰ τῶν πρὸς ἄλ λη λα, τῆς τε ἡμετέρας 
Ἡρακλείας καὶ Ῥώμης αὐτῆς· ‘Ῥωμαίοις γάρ’, φησί, ‘καὶ τοῖς κατὰ Πόντον Ἡρακλεώτας τά 
τε ἄλλα καὶ συμμάχους ἀεί, καθ’ ὧν τε καὶ ὑπὲρ ὧν ἂν δεηθεῖεν ἀλλήλων ἑκάτεροι. Καὶ δύο 
τὰς ὁμολογίας χαλκοῖ πίνακες ἔφερον, ὧν ὁ μὲν ἐν τῷ Καπετώλιον ἱερῷ τοῦ Διός, ὁ δὲ κατὰ 
τὴν Ἡράκλειαν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τοῦ Διὸς ἱερῷ καθηλώθη’. Νῆες δ’ ὅσαι ἢ κατὰ τριήρεις 
εἶναι, ὀκτήρεις φημὶ καὶ δεκήρεις, οὐκ ἄλλοθέν ποθεν πλὴν τῆς ἡμετέρας τὰ ἀρχαιότατα 
κατασκευασθεῖσαι ἐφάνησαν  55-56 μετέωρόν – ἦθος: Greg. Hist. ΙΙ, 966.24-25 κἄπειτα 
μετὰ γαύρου καὶ μετεώρου περιϊὼν τοῦ ἤθους  61 τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀέρα: Greg. Hist. Ι, 
370.10 τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀέρα; Greg. Hist. ΙΙΙ, 121.3 ὑπὲρ κεφαλῆς … ἀέρα; Greg. Epist. 
148.280 ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῖν ἀέρα   
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καὶ πρὸς τοὺς ἀθλητικοὺς ἀνέρρωσε τὸν λογισμὸν ἀγῶνας. Ἐκ γὰρ αὐτοχθόνου 
φάναι πηγῆς ἀνέβλυζεν ἄνωθεν ἡ τοῦ Εὐξείνου πόντου περίχωρος ἅπασα τῆς 
σοφίας τοὺς ῥύακας, ὡς ἐντεῦθεν καὶ διδασκάλων φορὰν ἐκεῖθεν ἰέναι τῇ τοῦ 
θεοῦ ἐκκλησίᾳ κατ’ ἄλλοτ’ ἄλλους καιρούς, ὁπότε χειμῶνες αἱρέσεων ἀνερρώ-
γεσαν κατὰ τῶν θείων δογμάτων, καὶ γίνεσθαι προβόλους στερρούς, καὶ σφό-
δρα τῶν ἀσεβῶν καταγελῶντας κυμάτων ἐκείνων καὶ εἶναι καθάπερ αὐτοχειρο-
τόνητον ἔθος τουτὶ καὶ αὐτοφυὲς ἀγαθόν, ἀεὶ πολέμιον εἶναι τὸ γένος ἐκεῖθεν 
ἐκεῖνο πασῶν αἱρέσεων, ὁπόσαι κατὰ καιροὺς διαφόρους κατὰ τῆς ἐκκλησίας 
ἐβλάστησαν, οὐ λόγοις μόνον καὶ βίβλοις δογματικοῖς, ἀλλὰ καὶ δρόμοις ἀθλη-
τικοῖς, ἐξ ὧν τοῖς εὐσεβοῦσιν ἔστιν ὁρᾶν τὰ ἐκεῖθεν τῶν μαρτύρων καὶ διδα-
σκάλων πλήθη διὰ πάσης λάμποντα τῆς οἰκουμένης, καὶ πᾶσαν τὸν ἀεὶ χρόνον 
εὐσεβῶν ἐκκλησίαν κοσμοῦντας καὶ ἀκλόνητον ἵστασθαι παρασκευάζοντα. 
5. Καὶ μάρτυρες τοῦ λόγου σαφεῖς, Βασίλειοι καὶ Γρηγόριοι διπλοῖ καὶ τρι-
πλοῖ καὶ πολλαπλοῖ τῆς ἐκκλησίας διδάσκαλοι, καὶ Θεόδωροι καὶ Γεώργιοι 
σὺν μυρίοις ἑτέροις τὰ θεοδώρητα τῆς εὐσεβοῦς μαρτυρίας γεώρ για, καθόσον 
πρὸς τὴν παροῦσαν χρείαν ἡμᾶς ἔστιν οἷον ἀνθομολογήσαντας ἀφοσιώσασθαι. 
Μηδὲ γὰρ εἶναι ῥάδιον τὰ καὶ φύσιν ἀριθμῶν ὑπερβάλλοντα πλήθη τῆς ἐκεῖθεν 
τῶν ἀγαθῶν φορᾶς, νῦν ἐν βραχεῖ καταλέγειν. Ὅμως ἐπεὶ διὰ πάσης ἤχησε γῆς 
ἐντεῦθεν ἀρξάμενον τὸ ἐκείνων κλέος, ἔξεστι καὶ σιγῇ διδόντων ἡμῶν, ἐγνω-
σμένον τοῖς ἅπασιν εἶναι. 
6. Ἀλλὰ μὴν τὸ ἀπὸ τῆς ἐπιγείου ταύτης πατρίδος καὶ τῶν ἐνταῦθα γεν-
νητόρων πειρᾶσθαι κοσμεῖν τὴν μαρτυρικὴν ταυτηνὶ καὶ θαυμασίαν τριάδα, 
περιττὸν ἔμοιγε φαίνεται καὶ οὐδαμῇ τοῦ παρόντος καιροῦ. Πολλοὶ γὰρ τῶν 
ἐλλογίμων κατ’ ἄλλοτ’ ἄλλους καιρούς τε καὶ χρόνους ἰδίᾳ καὶ ἀνὰ μέρος δι-
έλαβόν τε καὶ φθάσαντες ὕμνησαν διαρκῶς καὶ καθέκαστα. Ἔπειτα καὶ τίνα 
ἂν παράσχοι δόξαν τοῖς τὴν οὐράνιον καὶ ἰσάγγελον κληρωσαμένοις πατρί-
δα, κλέος θνητὸν καὶ ἐπίγειον πρὶν φανῆναι κρυπτόμενον καὶ πρὶν γνωσθῆναι 
ἀποθνῆσκον; 
7. Ὁ δὲ τοῦ παρόντος λόγου σκοπὸς ἡμῖν ἐστὶν νῦν συνημμένην ὁμοῦ τῶν 
τριῶν ἐτήσιον ἑορτὴν καὶ πανήγυριν καταστῆσαι τελεῖσθαι πρὸς ἐνίων ἀνδρῶν 
φιλαρέτων καὶ φιλοθέων, ὁπόσοι μακράν τε καὶ ζέου σαν εἰς τοὖργον εἰσενεγκά-








65 ἀθλητικοὺς – ἀγῶνας: Greg. Hist. Ι, 175.5-6 ἀνέῤῥωσε καὶ πρὸς λογισμοὺς ἀθλητικήν 
τινα γέμοντας ὁρμὴν  65-66 ἐκ γὰρ αὐτοχθόνου – ἀνέβλυζεν: Greg. Hist. ΙΙΙ, 286.15-
16 κἀξ αὐτοχθόνου πηγῆς ἀποῤῥέοντα  68 v. infra 94: κατ’ ἄλλοτ’ ἄλλους καιρούς; et 
148 ἄλλοτ’ ἄλλως ἄλλα; Greg. Hist. ΙΙ, 1034.24: ὅσοι τὰς ἄλλοτ’ ἄλλως ἄλλας  77-78 
Βασίλειοι – διδάσκαλοι: Greg. Hist. II, 1015.5-6 Βασίλειοι καὶ Γρηγόριοι καὶ πλείονες ἕτεροι 
τῶν τῆς ἐκκλησίας φωστήρων  82 διὰ πάσης ἤχησε γῆς: Greg. Epist. 90.23 διὰ πάσης 
ἤχησε γῆς  95-96 εἰς τοὖργον – σπουδὴν: Greg. Hist. ΙΙ, 751.3 εἰς τοὖργον σπουδὴν  
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καλῶς οὑτωσὶ σκοπουμένων σύναρσιν ὡς ἑνὶ λόγῳ καὶ βραχεῖ διαλαβεῖν τοὺς 
τῶν τριῶν καὶ θείων ἐκείνων μαρτύρων ἀγῶνας, οὓς ὑπὲρ τοῦ τὰ πάντα πεποι-
ηκότος ἑνὸς θεοῦ διαφόρως ἠγωνίσαντο, καὶ οἷς ἐνήθλησαν ἀρίστοις παλαί-
σμασι, καὶ δι’ ὧν τοὺς δημίους ἐκείνους κατηγωνίσαντό τε καὶ κατεπάλαισαν, 
οὐχ ὅπλα καὶ βέλη κινοῦντες καὶ ἀσπίδας αἴροντες καὶ ἀκόντια χαλκεύοντες, 
οὐδὲ τούτων οὐδέσιν ἀνθοπλίζοντες ἑαυτοὺς ὅσα τοῖς πολεμοῦσιν ἐπιτηδεύε-
ται ὄργανα, ἀλλὰ τὴν οἰκείαν ὡς ἀλλοτρίαν προβαλλόμενοι σάρκα, ἀντὶ θώρα-
κος καὶ ἀσπίδος ἁπάσης καὶ ὅπλων σιδηρῶν, οὕτω τὰς ἀκμὰς τῶν πολεμίων 
ὅπλων καὶ βελῶν εὐρώστως ἐδέχοντο, οὐ τριπλῆν οἱ τρεῖς ποιούμενοι τὴν πα-
ράταξιν, ἀλλ’ ἓν πνέοντες, καὶ πρὸς ἓν βλέποντες τέλος καὶ ὑφ’ ἑνὶ στρατάρχῃ 
καὶ στρατηγῷ ταττόμενοι τῷ Χριστῷ. Ὅθεν καὶ μίαν τὴν ἔνθεον ταύτην τε-
λοῦντες παράταξιν, ὅλα στρατόπεδα δημίων ἀνδρῶν, καὶ ὅλας δαιμόνων φά-
λαγγας ἀφανεῖς κατηγωνίζοντό τε καὶ ἀπεκρούον το.
8. Ἦσαν γὰρ καὶ πρὶν ἐν ἁπαλῇ τῇ ἡλικίᾳ κράτιστοι μὲν τὰ πολέμια, κράτι-
στοι δὲ καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀρετήν, ὅτε Διοκλητιανῷ τῷ ἐπιγείῳ καίσαρί τε καὶ 
βασιλεῖ ἐστρατεύοντο. Ἀλλ’ ὅτε τοῦ παρανόμου καὶ βασιλικοῦ δόγματος ἐκεί-
νου περιφανῶς θύειν τοῖς δαίμοσιν ἠκροάσαντο, μετέθεντό τε τὰ ὅπλα εὐθύς, 
καὶ τὴν τῆς στρατοπεδείας κατάστασιν ἤμειψαν ὅλαις ῥοπαῖς τῆς ψυχῆς, καὶ 
ἠνδρίσαντο οὐκέτι πρὸς ὁπλίτας ὁπλῖται κράνεσι καὶ θώραξι πεφραγμένοι σι-
δηροῖς, οὐδ’ ὑπὸ κριταῖς ἑλλανοδίκαις ἀνδράσιν ὡς Ἕλληνες πρὸς Ἕλληνας ἐν 
Ὀλυμπίοις σφριγῶντες καὶ διαρρέοντες ἁμιλλώμενοι, οὐδὲ πρὸς ἔπαθλα πρό-
σκαιρα βλέποντες, ἀλλ’ ἄνδρες εὐσεβεῖς πρὸς δυσμενεῖς ἀφανεῖς, ὑπ’ ἀδεκάστῳ 
καὶ παντεπόπτῃ κριτῇ, πρὸς ἀϊδίους ἀφορῶντες στεφάνους. 
9. Ἐγὼ δ’ οὑτωσὶ διελόμενος καὶ ὅσον ἐφικτὸν διαιτήσας ὅσα κατά τε γένος 
καὶ πατρίδα καὶ τροφὴν και παιδείαν εἰκὸς ἦν εἰπεῖν ἑκάστου τῶν τριῶν τούτων 
θείων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων, καὶ δείξας ὡς ἐκ διαφόρων τόπων καὶ πόλεων γε-
γονότες, ἔπειτα πρὸς ἓν βλέψαντες τὸν θεὸν δηλαδή, μίαν τε ἔπνευσαν γνώμην 
καὶ ζῆλον, καὶ μίαν ἐβάδισαν τρίβον πρὸς τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον, μέτειμι τὰ 
ἑξῆς, ὅσα τὲ κατὰ τὴν αὐτοῖς αὐτῶν ἀγῶσι καρτερίαν ἀλλήλοις ἐοικότα δοκεῖ 
καὶ ὅσα κατὰ τὴν τῶν τυράννων ἐπίνοιαν διαφέρειν συμπέπτωκεν εἴδη κολά-
σεων αὐτοῖς ἐπενηνεγμένα, καὶ τίνες ἦσαν οἱ τούτοις ταῦτα ἐπενεγκόντες τύ-
ραννοι, καὶ κατὰ τίνας ἕκαστα χρόνους καὶ τόπους γεγένηται. Οὕτω γὰρ ἂν καὶ 
114-119 καὶ ἠνδρίσαντο – στεφάνους: Greg. Μich. 260.13-17 καὶ ἠνδρίσαντο οὐκέτι 
πρὸς ὁπλίτας ὁπλῖται οὐδ’ ὑπὸ κριταῖς ἑλλανοδίκαις ἀνδράσιν Ἕλληνες πρὸς Ἕλληνας 
ἁμιλλώμενοι σφριγῶντες καὶ διαρρέοντες καὶ πρὸς ἔπαθλα πρόσκαιρα βλέποντες, ἀλλ’ 








125 ἑοικότα B   125 δοκεῖ: δηλοῖ primum scripsit deinde linea exstinxit B
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τῷ ἐξαρχῆς τοῦ λόγου σκοπῷ τὸ πέρας συμφυὲς καὶ ἀνάλογον ἔσται, καὶ τοῖς 
ἀκούουσι σφόδρα εὐσύνοπτον.
10. Διοκλητιανὸς γὰρ ἐκεῖνος, ὃς διὰ τὴν κατὰ χριστιανῶν ἀπήνειαν πάντας 
ὑπερβεβληκὼς τοὺς πρὸ αὐτοῦ τυράννους διαβόητος ἐγεγόνει, τιμὴν κακοδαί-
μονα πρὸς ὑπερβολὴν βεβήλων πραγμάτων ἐκτιννὺς ἑαυτῷ, διάδοχος ἤδη μό-
νος πάσης γενόμενος βασιλείας Ῥωμαίων, ἣ τότε μικροῦ πᾶσαν εἶχε τὴν οἰκου-
μένην ὑπήκοον, Λιβύην μὲν ἅπασαν, καὶ πλὴν ὀλίγων ἅπασαν Εὐρώπην, Ἀσίας 
δ’ ὅσον τὸ ἄχρις Ἰνδῶν τε καὶ Αἰθιόπων πρὸς ἕω, καὶ ὅσον τὸ μέχρι Σκυθῶν τῶν 
ὑπερβορείων πρὸς ἄρκτους, καὶ ἀπιδὼν πρὸς τὸ μέγεθος τῆς ὅλης ἀρχῆς, καὶ 
ἀπαγορεύσας τῷ λογισμῷ τὴν ὅλην διοίκησιν καὶ συντήρησιν, κοινωνοὺς ποι-
εῖται τῶν ὑπὸ χεῖρα πλείστους μὲν καὶ ἄλλους, ὧν οὐδεμίαν ἦν ἐπιβουλὴν ὑφο-
ρώμενος. Μάλιστα δὲ καὶ κατ’ ἐξοχὴν Μαξιμῖνον καὶ Μαξιμιανὸν τὸν Ἑρκού-
λιον καὶ πρὸς τούτοις Λικίνιον, οἰκειωσάμενος πρῶτον τὴν γνώμην ἑκάστου 
διὰ γαμετῶν, αἷς προσῆκον αὐτῷ κατὰ γένος. Καὶ Μαξιμίνῳ μὲν Αἴγυπτόν τε 
καὶ Φοινίκην καὶ Συρίαν ἄρχειν ἀφῆκε, Λικινίῳ δ’ Εὔξεινον πόντον καὶ Γαλα-
τίαν, καὶ ὅσα εἰς Εὐφράτην καὶ Τίγρην καθήκει τὸν ποταμόν, καὶ ἣν κυκλοῦσιν 
αὐτοὶ Μεσοποταμίαν, πίονα γῆν καὶ χαρίεσσαν. Μαξιμιανὸν δὲ τὸν Ἑρκούλι-
ον, τὰ πλείω διέπειν ἐψηφίσατο τῆς ἑσπερίου Εὐρώπης, αὐτὸς δ’ ἐκ περιωπῆς 
μὴν πολλῆς τῆς ἐξουσίας αὐτοῖς τὰ βασιλικὰ διανέμων ἐτέλει προστάγματα. 
Καὶ ἦν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ πρὸ τῶν ἄλλων διὰ μεγάλης αὐτῷ τῆς φροντίδος 
ὁ σφοδρὸς κατὰ χριστιανῶν πόλεμος. Καὶ ὅπερ ἐν σεισμῷ καὶ κλόνῳ μεγίστῳ 
γίνεται γῆς ὁπόσα τῶν τειχῶν καὶ στοῶν ἐπ’ ἀσθενοῦς ἑστᾶσι τῆς κρηπίδος, ῥή-
γνυνταί τε καὶ ἀνατρέπονται πολυτρόπως, καὶ πολλαχόθεν, ἔνια μὲν ἐκ βάθρων 
αὐτῶν, ἔνια δ’ ἐξ ἡμισείας, κατ’ ἄλλοτ’ ἄλλως ἄλλα τῶν μερῶν, ὡς τετύχηκεν 
ἕκαστα βάρους ἢ ἐπινοίας ἔχοντα, ὅσα δ’ αὖ ἡδρασμένας τάς τε βάσεις ἔχου-
σι καὶ τὴν τῆς οἰκοδομῆς ἀναδρομὴν καὶ σύμπηξιν κατὰ τὸ τῆς προσηκούσης 
ἁρμονίας ἀνάλογον, ἀνάλωτα μένει τῆς ἐκ τοῦ κλόνου καὶ τρόμου τῆς γῆς πα-
ντάπασι βίας τε καὶ περιφορᾶς, οὕτω καὶ κατὰ τόνδε τὸν χρόνον διεκρίθη τὰ 
πράγματα. Καὶ ἦν ἰδεῖν τοὺς μὲν τῶν ἀνθρώπων δειλίᾳ κεκαλυμμένους μακρᾷ 
καὶ βεβυθισμένους ἐκ μόνης τῆς τῶν κολάσεων ἀπειλῆς, πρὶν καὶ βραχείας γοῦν 
138 ἀπαγορεύσας τῷ λογισμῷ: cf. Ephr. Syr. Quomodo quis humilitatem sibi comparet, II, 59.8 







136-137 Σκυθῶν τῶν ὑπερβορείων: Greg. Hist. Ι, 296.21 τῶν ὑπερβορείων Σκυθῶν  137 
μέγεθος – ἀρχῆς: Greg. Const. 7.18 τηλικοῦτον ἀρχῆς μέγεθος  145-146 Μαξιμιανὸν – 
Εὐρώπης: Greg. Const. 8.1-3 Μαξιμιανὸν τὸν Ἑρκούλιον καὶ ἁλουργίδα περιθεὶς κλῆρον 
ἡγεμονίας τὰ πλείω χαρίζεται τῶν ἑσπερίων ἐθνῶν  
153 ἐπινείας B
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ὀδύνης αἰσθέσθαι, εὐπροσώπους δή τινας δῆθεν προβαλλομένους αἰτίας, τὰ 
παιδία δηλαδὴ καὶ τὰς ὁμοζύγους, καὶ τὴν τοῦ βίου ταλαιπωρίαν, οἱ δὲ λαθραί-
αις φυγαῖς τὴν πρόσκαιρον ἐπορίζοντο σωτηρίαν, καὶ ἄλλοι ἄλλως ὡς ἔτυχον 
ἕκαστοι γνώμης καὶ τρόπων ἔχοντες, τὸ μὴ παθεῖν μηδὲ τοῖς δεινοῖς περιπεσεῖν 
ὁπωσδήποτ’ οὖν ἐπετήδευον. Ὅσοι δὲ τὴν γνώμην ἐρρωμένην εἶχον πρὸς τὰ 
καλά, καὶ τὸ εὔελπι καὶ τεθαρρηκὸς τῆς ψυχῆς ἀναμφισβήτητον πρὸς ἔνστασιν 
ἀνδρικήν, ἀπεδύοντο φανερῶς πρὸς ἀγῶνας, σώματος τε ἤδη καὶ τῶν τοῦ σώ-
ματος ὅπλων καταπεφρονηκότες, ὅλαις ἤδη προθυμίαις ὡπλίζον το τὴν ψυχὴν 
καὶ περιέφραττον ἑαυτοὺς χρηστοτέραις ἐλπίσι, τὴν ἄνωθεν δεξιὰν ἐπίκουρον 
ἀνακαλούμενοι γίνεσθαι.
11. Τότε τοίνυν καὶ ἡ τουτωνὶ τῶν μαρτύρων τριὰς πάντων δεινῶν ἐπέκεινα 
στήσαντες τὴν γνώμην, ὁπότ’ ἀνθρώπου τὸ μνημονευτικὸν τηνικαῦθα καθά-
περ ἐν πίνακι καὶ πλαστικῇ τῷ φανταστικῷ προδιατυποῦν καὶ ἀναζωγραφοῦν, 
συγκυκᾶν πειρᾶται καὶ συνταράττειν τὸ λογιζόμενον τῆς ψυχῆς, καὶ κατασείειν 
τοὺς τῆς ἐνστάσεως τόνους, εὐρώστῳ τέως ῥο πῇ καὶ θυμῷ κατὰ τῆς τῶν δαιμό-
νων ἐστράτευσαν παρρησίας ὁμοῦ καὶ τιμῆς καὶ μεθαρμόζονται τήν τε ὅπλισιν 
καὶ στρατοπεδείαν ἐκ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν ψυχήν, στρατηγοῦσαν εὐθὺς ἁρμο-
νίαν ἔμμουσον ἄλλην πᾶσι μέρεσιν ὁμοῦ ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐπιστήσαντες, 
ἐκ τῶν ἔνδον μὲν καὶ ἀφανῶν τῆς ψυχῆς ἠθῶν και θελημάτων ἀρξάμενοι δρᾶν 
τὴν διόρθωσιν πρῶτον, ἐκεῖθεν δ’ ἐπὶ τὰ ἔξω τέ καὶ φαινόμενα τοῦ σώματος 
ἤθη παραπαιδαγωγοῦντές τε καὶ μεταρρυθμίζοντες ὅσα εἰκός, τὸν ἐκ βρέφους 
ἀκηλίδωτον καὶ ἡγνισμένον βίον αὐτῶν ἀθλητικοῖς δρόμοις καὶ πέρασι τῶν δε-
όντων ἔγνωσαν εἶναι ἐπισφραγίζειν. 
12. Καὶ Δημητρίου μὲν τὴν ἄθλησιν ἴσασιν ἅπαντες ἐκ τῶν τὰ περὶ αὐτοῦ δι-
εξιόντων λογίων, βραχεῖαν μὲν οὖσαν καὶ ἐν βραχεῖ τελεσθεῖσαν χρόνῳ διὰ μιᾶς 
τῆς πληγῆς, περιβόητον δὲ γεγονυῖαν ἐν ἁπάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, τὴν αὐτῷ παρὰ 
τοῦ θεοῦ δεδομένην δόξαν, τὴν εἴτουν ἀδάπανον χύσιν τῶν μύρων, καὶ σύν γε 
αὐτοῖς τῶν ἀπείρων θαυμάτων, ἣν οὐδ’ ὁ πᾶς καταλῦσαι χρόνος οὔτε δεδύνηταί 
πως οὔτε δυνήσεταί ποτε, μέχρις ἂν καὶ γῆ καὶ θάλαττα καὶ νήσων πλῆθος καὶ 
χρεῖαι πραγμάτων ἀνθρωπίνων ἐπόπτην ἥλιον ἔχωσι. Ῥεῖ γὰρ ὡς ἐξ ἀκενώτων 
πηγῶν, μιμουμένη τοὺς ἀενάους τῶν ἐξ αἰῶνος ποταμῶν, καὶ προδεικνῦσα οὐ 
τὰς ἐν θησαυροῖς αὐτῆς ἀβύσσους μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν ἀβύσσοις θησαυ-








191-201 ἐκ γὰρ ὧν – πολέμιοι: Greg. Demetr. 360-371 ἐκ γὰρ ὧν τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος 
ἔρριπται μυχαιτάτων πυθμένων εὐωδίας καὶ μύρων ὑπερεκχυθεὶς ποταμὸς πᾶσαν εἰπεῖν 
περιέκλυσεν οἰκουμένην, βέλτιον ἢ κατὰ τὸν πάσαις βίβλοις ὑμνούμενον μέγαν ὠκεανόν· 
ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐν κύκλῳ στεφάνου καὶ ζώνης δίκην περίεισιν ἅπασαν γῆν, τὰ δὲ ῥεῖθρα τῶν 
ἐνταῦθα μύρων ὡς ἔκ τινος κέντρου ῥυεῖσαί τινες εὐθεῖαι παμπληθεῖς κύκλῳ τε καὶ μεταξὺ 
καὶ κατὰ πόλεις καὶ οἰκίας καὶ κατ’ ἴχνος πᾶσιν ἕπεται ζητοῦσι καὶ πᾶσαν ἄρδει γῆν καὶ 
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μακρῷ καθευδόντων, εὐωδίας καὶ μύρων μακρὸς καὶ βαθὺς ἐκχυθεὶς ποταμός, 
πᾶσαν σχεδὸν περιέκλυσεν οἰκουμένην, κραταιότερον ἢ καθ’ ὃν ὑμνοῦσι μέ γαν 
ὠκεανὸν αἱ σοφαί τε βίβλοι καὶ παλαιαί. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐν κύ κλῳ στεφάνου 
καὶ ζώνης δίκην περίεισιν ἅπασαν γῆν, τὰ δὲ ῥεῖθρα τῶν ἐντεῦθεν μύρων, ὡς 
ἐκ τινὸς κέντρου ῥυεῖσαί τινες εὐθεῖαι παμπληθεῖς, κύκλῳ τὲ καὶ μεταξὺ καὶ 
κατὰ πόλεις καὶ οἰκίας καὶ κατ’ ἴχνος πᾶσιν ἕπεται ζητοῦσι καὶ πᾶσαν ἄρδει γῆν 
καὶ θάλατταν καὶ νήσους καὶ ἠπείρους, καὶ οὐδεὶς οὐδέπω χρόνος ἀναλῶσαι 
δεδύνηται, οὐδ’ οὐ μὴ τὸν ἅπαντα δυνηθῶσιν αἰῶνα, οὔθ’ ὑετοὶ φθινοπωρινοὶ 
παρασῦραι, οὔτ’ ἄνθρακες θερινοὶ μαρᾶναι, οὔτε χειμῶνος κρυμοὶ συστεῖλαι, 
οὔθ’ ἱεροσύλων μηχαναὶ καὶ χεῖρες ἐκκενῶσαι πολέμιοι. Καὶ τὸ μὲν ἱερὸν αὐτοῦ 
σῶμα, μιᾷ τινι τῇ πατρίῳ περιγράφεται πόλει, μᾶλλον δ’ οὖν οὐδ’ ὅλῃ πόλει, 
ἀλλὰ βραχεῖ τινὶ τῆς πόλεως μέρει, τὰ δὲ τῶν θαυμάτων ἔργα τόπου δουλεύειν 
οὐκ οἶδε περιγραφαῖς, ἀλλὰ πανταχῇ καὶ πᾶσι πάρεστιν ὁμοίως οἷς ἂν καὶ ὅπως 
εἴη βουλομένοις, καὶ πόλει καὶ ἀγρῷ καὶ δούλῳ καὶ δεσπότῃ, καὶ θαλάττῃ καὶ 
ἠπείρῳ καὶ οὐκ ἔστι τόπος οὗπερ οὐκ ἐπίασιν ἡλιακῶν ἀκτίνων δίκην, οὐδ’ ἐστὶν 
μικροῦ τῶν εὐσεβούντων οὔκουν οὐδείς, ὃς οὐ πεπείραται τούτων ἢ ἀκούσας 
ἢ θεασάμενος. Ἡ γὰρ ἀκοὴ πρὸς θέαν ἐρεθίζει τὸ τῶν φιλαρέτων ἀνθρώπων 
πλῆθος, καὶ ἠρεμεῖν οὐκ ἐᾷ, οὐδ’ ἐφ’ ἑνός τινος ἱδρύεσθαι τόπου, ἀλλ’ ἔμπρα-
κτον καὶ κινούμενον δεικνύναι τὸ πρόθυμον, ὡς ἐξεῖναι βλέπειν ποταμίων δίκην 
ῥευμάτων συρρέοντας πανταχόθεν τῆς οἰκουμένης εἰς τὸ τοῦ θείου μάρτυρος 
ἱερόν, οὐ ζεύγματος δεομένους, οὐδ’ ὀρῶν καὶ σκοπέλων διώρυχος, ἵνα κορυ-
φαῖς μὲν ὀρῶν τὴν θάλατταν, ῥοθίῳ δὲ καὶ κύμασι κρύπτοντες τὴν ἤπειρον, 
ἀταλαίπωρον ἔχωσι νῦν μὲν τὸν ἠπειρώτην διὰ θαλάττης δρόμον, νῦν δὲ τὸν 
θαλάττιον διὰ τῆς ἠπείρου τελεῖν. Ξέρξου γὰρ τοῦτ’ ἦν, καὶ τῆς βαρβαρικῆς 
ἀπονοίας ἐκείνου, ὃς ἐτρύφα μὲν πάλαι κατὰ τῆς φύσεως, βιαιότερος δ’ εἶναι 
καὶ τῶν στοιχείων ἐφιλονίκει, στρατοῦ μὲν ἐπαγόμενος μυριάδας, ὅσαι λαβυ-






θάλασσαν καὶ νήσους καὶ ἠπείρους καὶ οὐδεὶς οὐδέπω χρόνος ἀναλῶσαι δεδύνηται, οὐδ’ οὐ 
μὴ τὸν ἅπαντα δυνηθῶσιν αἰῶνα οὔθ’ ὑετοὶ φθινοπωρινοὶ παρασύραι, οὔτ’ ἄνθρακες θερινοὶ 
μαράναι, οὔτε χειμῶνος κρυμοὶ συστεῖλαι, οὐδ’ ἱεροσύλων μηχαναὶ καὶ χεῖρες ἐκκενῶσαι 
πολέμιοι  201-208 καὶ τὸ μὲν ἱερὸν – θεασάμενος: Greg. Demetr. 420-426 καὶ τὸ μὲν ἱερὸν 
αὐτοῦ σῶμα μιᾷ τινι πατρίῳ περιγράφεται πόλει, μᾶλλον μὲν οὐδ’ ὅλῃ πόλει, ἀλλὰ βραχεῖ 
τινι τῆς πόλεως μέρει, τὰ δὲ τῶν θαυμάτων ἔργα τόπου δουλεύειν οὐκ οἶδε περιγραφῇ, ἀλλὰ 
πανταχῇ καὶ πᾶσι πάρεστιν ὁμοίως οἷς ἂν καὶ ὅπως εἴη βουλομένοις καὶ πόλει καὶ ἀγρῷ καὶ 
δούλῳ καὶ δεσπότῃ καὶ θαλάσσῃ καὶ ἠπείρῳ καὶ οὐκ ἔστι τόπος οὗπερ οὐκ ἐπίασεν ἡλιακῶν 
ἀκτίνων δίκην, οὐδ’ ἔστι μικροῦ τῶν εὐσεβούντων οὔκουν οὐδείς, ὃς οὐ πεπείραται τούτων ἢ 
ἀκούσας ἢ θεασάμενος  212-221 οὐ ζεύγματος – θαυμάτων: Greg. Demetr. 389-406 ἔπειτα 
203 τὰ B  
215-226 Ξέρξου γὰρ – ἀπομαρανθεῖσα: cf. Herod. 7.22-26; Diod. Sic. 11.2.4  
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ὅποι πορεύοιτο πάντα δ’ ἐκπλήττων ὅποι τὰ τῆς φήμης ἀκούοιτο, ἵνα πολλὰ 
μὲν ὁ μάταιος φρυαττόμενος, ὀλίγα δ’ ἀνύων, τὸ ὑπερφυὲς ὡς εἰπεῖν τῶν Δη-
μητρίου δείξῃ θαυμάτων ὅσον ἐστὶν ἐν παραθέσει στρατοπέδων ὑπέρτερον, καὶ 
ὅσον ὅπλων καὶ δυνάμεων κραταιότερον. Ὁ μὲν γὰρ βαρβαρικὸς ὄγκος τὲ καὶ 
κρότος, καὶ ἡ πάνυ τρυφῶσα καὶ γῆν συγκυκῶσα καὶ θάλατταν ὕβρις ὁμοῦ καὶ 
βλακεία, τῷ ἐκείνου πᾶσα συνετεθνήκει σώματι, καὶ φροῦδα πάντ’ ἐκεῖνα κα-
τέστη, καὶ ἀπέσβεσται καθάπερ φλόξ, ταχὺ μὲν ἐπὶ πλεῖστον αἰθέρος ἀρθεῖσα, 
ταχύτερον δ’ αὖ ἀπομαρανθεῖσα. Δημήτριος δ’ ἀπὸ βραχέος τὲ καὶ βαθυτάτου 
πυθμένος τῆς γῆς, πᾶσαν περιηχεῖ τὴν οἰκουμένην ἀεί, καὶ πάνυ τοι προση-
νοῦς καὶ γλυκέος ἐμπίπλησι τοῦ θορύβου καὶ τῆς βροντῆς τῶν θαυμάτων. Καὶ 
λεί ας τίθησι πᾶσι τὰς πορείας τῆς τε γῆς καὶ θαλάττης, καὶ ὅσοις τῶν ὀρῶν 
καὶ ποταμῶν τὸ βάσιμον μὴ πρόσεστιν ἐκ τοῦ ῥάστου, καὶ εὐθείας ποιεῖται 
τὰς τρίβους, καὶ ἄσχετόν τινα τὴν προθυμίαν ταῖς τῶν φιλαρέτων ἀπορρήτως 
ἐμβάλλων ψυχαῖς. Πᾶσα γὰρ φάραγξ γῆς πρὸς τὸ ἀνενδεὲς ἀνυψοῦσθαι καὶ 
πλῆρες δοκεῖ καὶ πᾶς βουνὸς πρὸς ἐπιπέδων θέσιν ταπεινοῦσθαι, ἵν’ ἀκώλυ-
τον τὴν διάβασιν παρέχωσι τοῖς πρὸς τὸ ἱερὸν Δημητρίου τέμενος ἀφικνεῖσθαι 
προθυμουμένοις, ἔκ τε μεσημβρίας καὶ ἄρκτου, ἔκ τε αὖ ἑώας τε καὶ ἑσπερίου 
λήξεως, τοῦ ἁγίου καθάπερ τίνα δεξιὰν καὶ πόρρωθεν εἰς ὑποδοχὴν προτείνο-
ντος ἔτι πορευομένοις αὐτοῖς εἰς αὐτόν, καὶ πᾶσαν ὁδοῦ δυσχέρειαν ἀμείβοντός 
τε καὶ μεταρρυθμίζοντος εἰς τὸ βέλτιστον καὶ οἱονεὶ χειραγωγοῦντος ἅμα καὶ 
προοδοποιοῦντος, καὶ ἵλεων τὴν εὐθυμίαν αὐτῶν τῇ ψυχῇ προκατατιθέντος καὶ 






οὐδὲ ζεύγματος ἐδέησέ ποτε Δημητρίου τοῖς θαύμασιν οὐδ’ ὀρῶν καὶ σκοπέλων διώρυχος, 
ἵνα κορυφαῖς μὲν ὀρῶν τὴν θάλατταν, ῥοθίῳ δὲ κύματι κρύψας τὴν ἤπειρον ἀταλαίπωρον 
ἔχῃ νῦν μὲν τὸν ἠπειρώτην διὰ θαλάττης δρόμον, νῦν δὲ τὸν θαλάττιον διὰ τῆς ἠπείρου 
τελεῖν. Ξέρξου γὰρ τοῦτ’ ἦν καὶ τῆς βαρβαρικῆς ἀπονίας ἐκείνης ὃς ἐτρύφα μὲν πάλαι κατὰ 
τῆς φύσεως, βιαιότερος δ’ εἶναι καὶ τῶν στοιχείων ἐφιλονείκει, στρατοῦ μὲν ἐπαγόμενος 
μυριάδας ὅσαι λαβυρίνθοις ἀριθμητικῶν μεθόδων οὐδαμῇ ποτε σπένδεσθαι ἴσασι, πάντα δὲ 
σείων ὅποι πορεύοιτο, πάντα δ’ ἐκπλήττων ὅποι τὰ τῆς φήμης ἀκούοιτο, ἵνα πολλὰ μὲν ὁ 
μάταιος φρυαττόμενος, ὀλίγα δ’ ὑπέρτερον καὶ ὅσων ὅπλων καὶ δυνάμεων κραταιότερον· ὁ 
μὲν γὰρ βαρβαρικὸς ἐκεῖνος ὄγκος τε καὶ κρότος καὶ ἡ πάνυ τρυφῶσα καὶ γῆν συγκυκῶσα 
καὶ θάλατταν ὕβρις ὁμοῦ καὶ βλακεία τῷ ἐκείνου πᾶσα συνετεθνήκει σώματι καὶ φροῦδα 
πάντ’ ἐκεῖνα κατέστη καὶ ἀπέσβεσται καθάπερ φλόξ, ταχὺ μὲν ἐπὶ πλεῖστον αἰθέρος ἀρθεῖσα, 
ταχύτερον δ’ αὖ ἀπομαρανθεῖσα, Δημήτριος δ’ ἀπὸ βραχέος τε καὶ βαθυτάτου πυθμένος τῆς 
γῆς πᾶν περιηχεῖ τὴν οἰκουμένην ἀεὶ καὶ πάνυ τοι προσηνοῦς καὶ γλυκέος ἐμπίπλησι τοῦ 
θορύβου καὶ τῆς βροντῆς τῶν θαυμάτων  
232-233 πᾶσα – ταπεινοῦσθαι: Is. 40.4 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς 
ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται πάντα τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ ἡ τραχεῖα εἰς πεδία
222 ὅσων Β  239 προειδοποιοῦντος Β
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ἕνεκα τὴν εἰς αὐτὸν εἵλετο πᾶς τις πορείαν. 
13. Ἐμὲ δὲ καὶ πλείους λέγειν ἑξῆς καὶ καθ’ εἱρμὸν τοῦ μάρτυρος Δημητρί-
ου θαυματοποιίας βουλόμενον, ἀνακόπτει προσιστάμενος ὁ ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν τοῦ 
λόγου σκοπός· ὁ δὲ ἦν βραχέα τῶν τριῶν καθέκαστα τούτων μαρτύρων ἀπολε-
ξάμενον καὶ ὅσα ἐκ τοῦ παρήκοντος ἡμῶν ἡ μνήμη καθάπερ ἐκ πλήθους ἐρανι-
σαμένη τε καὶ ἀνθολογήσασα κομίσει τέως τῇ γλώττῃ διεξελθεῖν κατὰ δύναμιν. 
Εἰ γὰρ καὶ τῶν τριῶν ἑνὸς ἅπαντα λέγειν βουληθεῖσιν ἴσως ἡμῖν ἔργον ἂν εἴη, 
πολλῷ γε δήπουθεν ἐργωδέστερον πάντα λέγειν πειρᾶσθαι καθέκαστα πάντων. 
Διὸ μέτρια τῶν Δημητρίου καλῶν εἰποῦσιν ἡμῖν, τὸ ἱκανὸν ἔχειν νομιστέον ἐν 
τῷ παρόντι, ἐπαναληπτέον δ’ ὅπῃ καὶ τὴν τῶν ἄλλων δυοῖν ἀπεκρύψαμεν μνή-
μην.
14. Πλείους μὲν γὰρ τὰς ἐκ τῶν τυράννων ὑπέστησαν βασάνους Γεώρ γιος 
καὶ Θεόδωρος, ἀλλὰ πρῶτος Δημήτριος τὸ τῆς ἀθλήσεως στάδιον διηνυκώς, 
πρῶτος καὶ παρ’ ἡμῶν τὸ μέρος τῶν αὐτοῦ θαυμάτων λεχθὲν ἀκηκόει. Δεύτε-
ρον δὴ λοιπὸν εἰς μέσον ἐληλυθέναι δίκαιον ἔνια καὶ τῶν Γεωργίου τοῦ θείου 
μάρτυρος. Νέος μὲν οὖν ἦν ἔτι καὶ Γεώργιος λίαν καὶ Δημητρίῳ καθ’ ἡλικίαν 
ὅμοιος. Οὔπω γὰρ οὐδ’ αὐτὸς τὸν εἰκοστὸν παρήλλαξε χρόνον, ἐξέπληξε δ’ οὖν 
τῇ πρὸς τὰς βασάνους ἐνστάσει, πολλῷ πλέον ἅπαντας οὗτος ἢ κατ’ ἐκεῖνον, 
οὐ μόνον τοὺς ὁμοζήλους τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ τοὺς κολάζοντας δημίους 
ἅπαντας καὶ ἡγεμόνας καὶ τυράννους. Δημήτριος μὲν γὰρ οὐ πρότερον ἢ μετά 
γε τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόμον καὶ τὴν τοῦ βίου ἀπαλλαγὴν ἐνήργει τὰ θαύματα, 
καὶ αὐτοῦ μὴ πα ρόντος, διὰ πάσης ἐβάδιζεν οἰκουμένης ἡ φήμη ῥυεῖσα μετὰ 
τῆς τῶν μύρων εὐωδίας. Γεώργιος δὲ καὶ ζῶν ἔτι διπλῆν ἐδείκνυ τοῖς ἀνθρώποις 
τὴν τῶν οἰκείων θαυμάτων δύναμιν, τὰς τε ἀφορήτους ἐκείνας φέρων κολά-
σεις, καὶ ἅμα πασῶν ἐκείνων ὑπέρτερος καθιστάμενος, καὶ τρόπον μὲν τίνα καθ’ 
ἑκάστην σχεδὸν ἀποθνήσκων ἡμέραν, ζῶν δ’ αὖθις παραδόξως καὶ τοῦ ἀπαθὴς 
ἐμφανῶς ὁρᾶσθαι κακῶν, πᾶσαν ἐκπλήττων ἀκοήν τε καὶ ὀφθαλμόν. τὸ γὰρ νῦν 
μὲν ἐπὶ τροχοῦ καὶ ξιφῶν διατεινόμενον καὶ τῇ ὀξείᾳ ἐκείνῃ φορᾷ δινούμενον, 
πάντα μέλη σώματος ξαίνεσθαι καὶ ῥύακας αἱμάτων ἐκχεῖν, νῦν δ’ αὖ λάκκῳ βα-
θεῖ κατενηνεγμένον τιτάνῳ θερμῷ συγχώννυσθαι, ἔπειτα ζῶντα καὶ ὑγιαίνοντα 
φαίνεσθαι, ποῦ οὐκ ἂν ἐλαύνοι θαύματος ἢ ποίαν οὐκ ἂν ἐκπλήξεως ὑπερβολὴν 
παρελαύνοι; Τὸ δὲ καὶ ἀνθρώπων ἀναρίθμητα πλήθη τοῖς τοιούτοις ἐφέλκε-
σθαι θαύμασιν εἰς εὐσέβειαν ἐκ τῆς τῶν εἰδώλων λατρείας, πόσων καὶ ποίων 
οὐκ ἂν εἴη στεφάνων καὶ ἐγκωμίων ἄξιον; Οὐ γὰρ μόνον ὅτι παραδόξως οἷον 
εἰπεῖν αὐτὸς ἐκ νεκρῶν ἀνιστάμενος ἔζη, θαυμάζειν τὲ καὶ ἐκπλήττεσθαι ἄξιον, 
ἀλλ’ ὅτι καὶ πολυετεῖς νεκροὺς ἀνήγειρέ τε καὶ ζῶντας ἐδείκνυ, παρακλήσει καὶ 
χειρῶν ἐκτάσει πρὸς θεόν, τοῦτο γὰρ καὶ θαῦμα θαυμάτων εἴ τις ἐθέλοι καλεῖν, 
οὐκ ἂν ἁμάρτοι. Καὶ τί δεῖ ζητεῖν καὶ καταλέγειν, ἃ μὴ προσίεται κατάλογον 









μὲν συχνὰ νικῶν τοὺς ἀνταγωνιστάς, κατεπάλαιε δὲ γενναίως τοὺς ἀντιπάλους, 
ἐπήγετο δ’ ἀγεληδὸν ἐφ’ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ τὰ πλήθη πρὸς τὸν ἀληθῆ θεὸν ἐκ τῶν 
ψευδωνύμων, καὶ πρὸς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους καὶ ἅμα πρὸς σωτηρίαν αἰώνιον, 
ἐξ ἀπονοίας καὶ πλάνης προσκαίρου; Ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν ἄσαρκον εἰπεῖν ἐκείνην 
ἐν σαρκὶ καρτερίαν, τῶν δημίων ἀπαγορευσάντων ἤδη πρὸς πᾶσαν ἐπίνοιαν κο-
λαστηρίων, ἐτμήθη τὴν κεφαλήν, ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω λέγειν καὶ ἀφηγεῖσθαι τὸ τῶν 
θαυμάτων κἀνταῦθα πλῆθος· ἄπειρον γὰρ ὅμως λεγόντων τὲ καὶ ἀφηγουμένων 
ἀεὶ τῶν στρατιωτικαῖς ὑπηρετουμένων τιμαῖς καὶ στρατηγικαῖς ἀξίαις τὴν ἀεὶ 
τοῦ μάρτυρος ταχεῖαν ἐπικουρίαν ἐν ἀνάγκης καιροῖς, καὶ πολέμων περιστάσε-
σιν ἀφύκτοις, ἔστιν ἀκούειν σαφῶς ἐν ἅπαντι καιρῷ καὶ τόπῳ, ὅπου περ ἂν εἶεν 
ἄνθρωποι καὶ πολέμων ἐπιφοραί, καὶ ὅπου ζητοῦνται περιστάσεων πολυπλό-
κων θεραπεῖαι διάφοροι καὶ ποικίλαι. Εἰ δὲ καὶ τοῖς αἰχμαλώτοις ὀξεῖαν παρέχει 
τὴν ἀντίληψιν καὶ ἐλευθερίαν, μάρτυρες ἀξιόπιστοι γῆ καὶ θάλαττα πᾶσα. Οὐ 
γὰρ ὀρθοδόξοις μόνον ὁ μάρτυς Γεώργιος ἔστι περίβλεπτος, καὶ πρὸς μόνων 
τῶν εὐσεβείᾳ σεμνυνομένων τιμώμενος, ἀλλὰ καὶ βαρβάροις καὶ ἔθνεσι ἀκοῆς 
ἐντρύφημα γίνεται ξένον, καὶ διὰ πάντων τὸ θαῦμα τῆς φήμης πορεύεται μετὰ 
πλείστης αἰδοῦς καὶ σεμνότητος, καὶ πάντες ἀναμὶξ καὶ κοινῇ καὶ καθ’ ἕκαστα 
τὴν αὐτοῦ βοήθειαν ἐπικαλοῦνται, καὶ θύουσιν ἅπαντες αὐτῷ τὰ ἐπινίκια, καὶ 
πανηγυρίζουσι τὰ ἐλευθέρια, πάντα χρόνον καὶ καιρὸν τῶν αὐτοῦ μεμνημένοι 
καλῶν καὶ ἡδίστην ἀφήγησιν τὰ ἐκείνου ποιούμενοι καὶ ξένοις καὶ οἰκείοις, καὶ 
πολίταις, καὶ ὁδίταις, καὶ ἀγροίκοις, καὶ ἀλλήλοις, καὶ ἐφ’ ἑτέροις ἕτερα, καὶ ἐφ’ 
ὁμοίοις ὅμοια καὶ ἐπὶ μείζοσι μείζω. 
15. Διὸ καὶ τούτου μέτρια τῷ παρόντι λόγῳ διεξελθών, ἐπὶ τὸν στρατηλάτην 
ἔγνωκα δέον πορεύεσθαι θεῖον Θεόδωρον, ὃς καὶ αὐτὸς ἐκ βρέφους βίον εἵλετο 
καθαρόν τε καὶ ἡγνισμένον, καὶ σαρκικοῖς ἀμόλυντον πάθεσιν, ἐκ πρώτης εὐθὺς 
ἡλικίας πρὸς τὸν μαρτυρικὸν ἀποβλέπων δρόμον τῇ διανοίᾳ, καὶ σκοπῶν ὅπως 
ἀθλητικῷ τέλει τὸν ἐκ βρέφους τοιοῦτον καὶ ἀκηλίδωτον βίον ἐπισφραγίσει διὰ 
Χριστὸν τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτὸν δεδωκότα παθεῖν. Καθαρὸς μὲν γὰρ καὶ δυοῖν 
ἐκείνων ὁ βίος, καὶ παθῶν σαρκικῶν ὑπέρτερος, ἀλλ’ εἴ τις παρ’ ἀλλήλους τοὺς 
βίους τιθέμενος βούλοιτο συνορᾶν, ὄψεται πολλῷ θαυμαστότερον τὸ Θεοδώ-
ρου καθαρὸν καὶ ἀκίβδηλον ἐπὶ τούτοις αὐτοῖς. Δημήτριος γὰρ καὶ Γεώργιος 
πρὶν εἰς αὐτὴν ἐληλυθέναι τελέως τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων τὴν ἀκμὴν καὶ πρὶν 
ἀκριβῶς αἰσθέσθαι τὸ βάρος ὅσον τοῦ ἐντεῦθεν πολέμου, πρὸς τὸν ὑπὲρ Χρι-








295 φήμης: μνήμης Bac
295 ἐντρύφημα γίνεται ξένον: Greg. Hist. ΙΙ, 761.10 ξένον ἐντρύφημα  295 τὸ θαῦμα τῆς 
φήμης πορεύεται: Greg. Ant. Caul. 37.417 ἐπεπόλαζεν ἡ φήμη πρὸς θαῦμα
An Unpublished Discourse of Nikephoros Gregoras 67
τῆς ἡλικίας ὡς ἔφημεν ἀφικέσθαι χρόνον. Θεοδώρῳ δὲ καὶ μέχρι τῶν τριάκοντα 
ἐτῶν ἀφίχθαι συμπέπτωκεν, ὅτε μάλιστα σφοδροί τινες καὶ μανιώδεις ἔρωτες 
φιλοτιμίας καὶ δόξης ἀνθρωπίνης καὶ περιβλέ πτου τύχης ἐπιστρατεύονται κατὰ 
τῆς ψυχῆς καὶ τῶν σαρκικῶν ἐπὶ τούτοις ὀρέξεων αἱ φλόγες πρὸς τὸ λίαν δυ-
σκάθεκτον ἀνάπτονται, καὶ οἱ τὰς τοιαύτας ἐφιστῶντες παγίδας δαίμονες μετὰ 
βαρείας ἐπιτίθενται τῆς ὁπλίσεως, νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν τὰς ἑλεπόλεις προ-
σάγοντες, καὶ νῦν μὲν διὰ τῶν ὀφθαλμῶν, νῦν δὲ διὰ τῶν λογισμῶν περιστρα-
τοπεδεύοντές τε καὶ πολιορκοῦντες, καὶ ζητοῦντες ἀεὶ κατασεῖσαι καὶ κλονῆσαι 
τὸ σῶφρόν τε καὶ ἀνδρεῖον τῆς ἐνστάσεως, καὶ μάλισθ’ ὅταν ἰσχυροτέραν καὶ 
πανταχόθεν ὠχυρωμένην τῶν λογισμῶν τὴν φυλακὴν ταῖς εὐαγγελικαῖς παραι-
νέσεσιν αἴσθωνται καὶ τὴν ἀντίπαλον μάχην ἀήττητον ἄχρι καὶ ὀφθαλμῶν δια-
μένειν ἐπειγομένην. Τότε γὰρ καὶ τοῖς πεπυρωμένοις κέχρηνται βέλεσιν αὐτῶν 
ἀφανῶς, καὶ ὅσα πρόσεστιν αὐτῆς σκεύη θανάτου ψυχῆς καὶ ὅσαι προφάσεις 
εὐεπιχείρητοι πρὸς πειθὼ τῆς κακίας. Ἄχαλκος μὲν γὰρ καὶ ἀσίδηρος ὁ σαρκι-
κὸς πόλεμος, ἀλλὰ τοῦ μεθ’ ὅπλων σιδηρῶν δριμύτερος, ἅτε μονιμώτερος καὶ 
μηδόλως ἔχων καθεύδοντα τὸν πολέμιον, οὐδὲ συμμαχίαν ἄλλην πλὴν τῆς 
θείας ἄνωθεν προσδοκῶν βοηθείας. Διὸ καί τις ἔφησε τῶν σοφῶς τὰ τοιαῦτα 
κρινόντων, ὡς ὁ νικήσας σάρκα, φύσιν ἐνίκησεν, ὁ δὲ νικήσας φύσιν, βραχύ τι 
παρ’ ἀγγέλους ἠλάττωται, τὴν ἰσάγγελον ἄγων ἐν γῇ πολιτείαν. Καὶ τοίνυν ὁ 
μέγας οὗτος Θεόδωρος ἐν ἀκμῇ τοιαύτῃ τῆς ἡλικίας ὢν καὶ ἑορτῇ προσώπου 
καὶ ὀφθαλμῶν ὡραιότητι καὶ σώματος ῥώμῃ καὶ συμμετρίᾳ μελῶν ἀρίστῃ, καὶ 
πᾶσαν μὲν ὄψιν ἕλκων διὰ ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν ἀπραγμόνως, πάντων δὲ παθῶν 
ἀπαθῆ τηρῶν ἑαυτόν, καὶ σφόδρα σωφρόνως παρατρέχων τὴν ἅλμην τοῦ βίου, 






325-326 πεπυρωμένοις κέχρηνται βέλεσιν: Εph. 6,16 τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα 
σβέσαι  326 σκεύη θανάτου: Ps. 7.14 καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ 
τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο; Greg. Hist. II, 852.2 πάντα φάναι σκεύη θανάτου μεθ᾽ ἑαυτῶν 
ἄγοντες  330-333 διὸ καί τις ἔφησε – πολιτείαν: Joh. Clim., Scal. par. 15 (PG 88, 896 B15-
C3) ὅστις σῶμα ἐνίκησεν, οὗτος φύσιν ἐνίκησεν· ὁ δὲ τὴν φύσιν νικήσας, πάντως ὑπὲρ φύσιν 
ἐγένετο· ὁ δὲ οὗτος γενόμενος ἠλαττώθη βραχύ τι παρ’ ἀγγέλοις et Ps. 8.6
322 ισχυρωτέραν B
315-318 ὅτε μάλιστα – ἀνάπτονται: Greg. Ant. Caul. 29.254-30.257 ὅτε μάλιστα σφοδροί 
τινες ἐπιτίθενται τῇ ψυχῇ καὶ μανιώδεις καὶ λελυττηκότες ἔρωτες φιλοτιμίας καὶ δόξης κενῆς 
καὶ τύφου καὶ μάλιστα αἱ τῶν σαρκικῶν ὀρέξεων ἀνάπτονται φλόγες  327-328 ἄχαλκος 
– πόλεμος: Greg. Ant. Caul. 31.289 πόλεμον ἄχαλκον  333 ἐν ἀκμῇ – προσώπου: Greg. 
Hist. Ι, 290.8-9 ἐν ἀκμῇ τῆς ἡλικίας, πολλάκις καὶ ἑορτῇ τοῦ προσώπου   336 παρατρέχων 
τὴν ἅλμην τοῦ βίου: Greg. Mich. 263.31-32 παραπλέων τὴν ἅλμην τοῦ βίου; Greg. Ant. Caul. 
26.174 τῆς ἅλμης τοῦ βίου  
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τις ἄμοιρος ἀγαθῶν ὑπάρχων καὶ κρυπτόμενος, καὶ μηδ’ ὑπ’ οὐδενὸς ζητούμε-
νος, εἶτα παθῶν ὑπέρτερος ἴσως φυλάττοιτο, καὶ εἴ τις αὖ πᾶσιν ἐνευδοκιμῶν 
τοῖς καλοῖς καὶ δημοσίοις ἐμπολιτευόμενος πράγμασι τοσούτοις καὶ οὕτω λα-
μπροῖς, καὶ φιλούμενος ὑφ’ ἁπάντων, εἶτα καθάπερ αὐτὸς αἰθεροδρόμος ἐν ὕλῃ 
μέσῃ τῆς ὕλης ὑπέρτερος εἴη. Τὸ μὲν γὰρ τῶν πάνυ πολλῶν καὶ χυδαίων, τὸ 
δέ, τῶν πάνυ μετρίων καὶ ὑμνουμένων. Οὗτος γὰρ πρὸς τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ κα-
λοῖς καὶ βασιλεῦσιν αἰδέσιμος ἦν καὶ περίβλεπτος, διά τε γένους περιφάνειαν 
καὶ στρατηγικὴν ἐμπειρίαν, δι’ ἣν ἀπρόσμαχος ἦν ἐν πολέμοις, καὶ διηνεκῶς 
ἀριστεύων ἐκράτει τῶν πολεμίων, καὶ τὴν τοῦ στρατηλάτου διέπειν ἀρχὴν διὰ 
ταῦτα πρεσβεῖον ἀπηνέγκατο πρὸς τῶν βασιλέων. Οὐ μόνον γε μὴν διὰ μόνα 
ταυτὶ Θεόδωρος ξένον ὑπῆρχε διήγημα καὶ περιβόητον ἅπασιν ἄκουσμα, ἀλλὰ 
καὶ δι’ ὅσα ἕτερα ἐξ αὐτοχθόνων εἰπεῖν αὐτῷ πηγῶν καὶ οἰκείων καλά, λέγω δὴ 
τήν τε ἔντεχνον πᾶσαν σοφίαν, ἣν φιλοπόνως ἐκτήσατο εἰς τὸ κράτιστον, καὶ 
τὸ ἐμβριθὲς τῆς αὐτοῦ συμφυοῦς συνέσεως, καὶ τὸ εὔστροφον τῆς γλώττης καὶ 
τὴν γλυκεῖαν ἠχὼ τῆς τῶν χειλέων σειρῆνος, καὶ τὸ ἐν ταῖς διαλέξεσι δυσα-
ντίβλεπτον, ὡς εἶναι, συγκιρναμένων αὐτῶν τῇ τοῦ προσώπου χάριτι καὶ τῶν 
ἠθῶν κατὰ τὴν ἔμμουσον ἁρμονίαν, καθάπερ ἄγαλμα φαίνεσθαι θεοδώρητον 
τε καὶ ὑπερφυὲς τὸν μέγαν Θεόδωρον καὶ γίνεσθαι σπούδασμα πᾶσι κοινὸν τήν 
τε φιλίαν καὶ ὁμιλίαν αὐτοῦ καὶ ὡραῖον ἐντρύφημα καὶ τοῦτο κέρδος κερδῶν 
ἁπάντων τὸ κράτιστόν τε καὶ ἥδιστον εἶναι νομίζεσθαι πᾶσι τοῖς τότε. Ἀλλὰ 
γὰρ ὥσπερ ξένα καὶ παράδοξα Θεοδώρου τά τε τοῦ σώματος ἅμα καὶ τὰ τῆς 
ψυχῆς προτερήματα, οὕτω καὶ τὰ τῆς μαρτυρικῆς ἀθλήσεως. Τοὺς μὲν γὰρ 
ἄλλους μάρτυρας οἱ βασιλεῖς καὶ ὕπαρχοι πρὸς ἑαυτοὺς μετεπέμ ποντό τε καὶ 
μετεκόμιζον μόνῳ προστάγματι, ὅπου περ ἂν εἶεν αὐτοί. Θεοδώρῳ δὲ τοσαύτην 
ἐδίδουν αἰδὼ καὶ τιμήν, ὥστε καὶ Λικίνιος ἄρτι μετὰ Διοκλητιανὸν τὴν βασι-
λικὴν περιεζωσμένος ἀρχήν, καὶ τὸ Θεοδώρου κλέος ἀκούων καθάπερ ἐπὶ νηὸς 
τῆς περιβλέπτου φήμης ὀχούμενον, καὶ θαύματος μεγίστου πλῆρες διὰ πάσης 
γῆς καὶ θαλάττης ἐρχόμενον, ἔπειτα θεατὴς ἐφιέμενος καὶ αὐτὸς αὐτοῦ γενέ-
σθαι, καὶ ὁμόφρονα ἑαυτῷ θωπείαις τισίν εἰ δυνηθείη ποιήσασθαι, οὐκ ἐκεῖνον 
εἰς ἑαυτὸν βασιλικοῖς προστάγμασι μετεπέμψατο, ἀλλ’ αὐτὸς ἀπῄει παρ’ αὐτόν, 
οὐκ ἀνάξιον τῆς βασιλικῆς ἀξίας ἡγησάμενος πρὸς ἄνδρα τηλικοῦτον σεμνῶς 
ἀφικέσθαι, μετριωτέρῳ τινὶ καὶ ἐπιεικεστέρῳ σχήματι, καὶ τὴν αὐτοῦ τιμῆσαι 








350 τήν τε ἔντεχνον πᾶσαν σοφίαν: Plat., Prot. 321c-d ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ 
ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί
354 κατὰ τὴν ἔμμουσον ἁρμονίαν: Greg. Ant. Caul. 27.192 καθάπερ ἔμμουσον ἁρμονίαν  363-
365 καὶ τὸ Θεοδώρου – ἐρχόμενον: Greg. Hist. I, 332.24 –I, 333.2 οὕτω τοι τὸ σὸν κλέος, 
καθάπερ ἐπὶ νηὸς τῆς φήμης ὀχούμενον, πλῆρες θαύματος διὰ πάσης ἔρχεται γῆς
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ἄθλοις κοσμῆσαι τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα, καὶ ὥσπερ ταῖς κατ’ ἐχθρῶν καὶ βαρβά-
ρων ἀνθρώπων ἀριστείαις ἀεί, προσθείην δ’ ἂν καὶ ταῖς κατὰ δρακόντων καὶ λε-
όντων θηρίων ἀγρίων, οὕτω καὶ τοῖς κατὰ θεὸν ἀθλητικοῖς δρόμοις ἄχρι τέλους 
ὁρώσης αὐτῆς νικᾶν τοὺς τυράννους καὶ βασιλέας, καὶ δι’ αὐτῶν τὰς νοητὰς 
τῶν δαιμόνων φάλαγγας καὶ ἀνάλογα τῆς πρὶν ἀρετῆς καθάπερ ἐν μέσῳ στα-
δίῳ τῇ αὐτοῦ πατρίδι καὶ πόλει καὶ τὰ τελευταῖα ταῦτα περιφανῶς ἐνδείξασθαι 
τρόπαια. Καὶ γὰρ ἀφικόμενος ὁ βασιλεὺς ὡς ἔφην παρὰ τὴν Θεοδώρου πόλιν 
Ἡράκλειαν, καὶ ἰδὼν καὶ ἀσπασάμενος ἐντίμως, κἀκ πρώτης θέας ἐκπλαγείς, 
καὶ πλέον τῆς φήμης ἰδεῖν ὡμολογηκὼς δημοσίᾳ, καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ λοιπὸν 
εἰς πείραν ἰέναι βεβούλευταί τε καὶ ἐπεπράχει καὶ πλεῖστα τε καὶ παντοδαπὰ 
προβλήματα τῷ ἁγίῳ προενεγκών, καὶ ἡττώμενον διὰ πάντων βλέπων ἑαυτὸν 
ὑπὸ τῆς τῶν τοῦ ἁγίου λόγων σειρῆνος, ἔτι μᾶλλον τεθαύμακέ τε καὶ οἰκειώ-
σασθαι προεθυμήθη, καὶ διὰ μακρᾶς ἐποιήσατο τῆς σπουδῆς. Καὶ ἵνα τἀν μέσῳ 
παρέλθω, διὰ πάντων ἐλθὼν καὶ λόγων καὶ τρόπων ὁ βασιλεύς, καὶ πάντα λί-
θον φάναι κινήσας, καὶ πεῖσαι μὴ δυνηθείς, ἀλλ’ εἰς τοὐναντίον περιτραπεὶς καὶ 
μακρὰν εἰληφὼς τὴν αἰσχύνην, ἐπὶ τὸ βίαιον ὅλος καὶ τὰς κολάσεις ἐχώρησε. 
Καὶ τὴν μὲν αὐτοῦ γε τοῦ βασιλέως ἐπίνοιαν καὶ θηριώδη γνώμην, καὶ αὖθις τὴν 
τοῦ ἁγίου θαυμαστὴν παρρησίαν ἐκείνην, καὶ ὑπὲρ λόγον καρτερίαν, καὶ ὅσα 
ἐτελεῖτο τὰ θαύματα πάσχοντος μὲν τὰ ἀνήκεστα καὶ ἀφόρητα, ὑγιοῦς δ’ ἐς τὴν 
ὑστεραίαν ἀεὶ ὁρωμένου, καὶ διὰ τοῦτο προσιόντων κατὰ πλῆθος τῇ εὐσεβείᾳ 
πολλῶν καὶ ἀμετρήτων νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν, στρατιωτῶν, στρατηγῶν, πα-
ντοδαπῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἔστιν ἀκούειν ἐπ’ ἐκκλησίας ἐν πανηγύρεσιν 
ἐτησίοις ἀναγινωσκομένων, ὅσαι τῶν πάλαι βίβλων ἀνάγραπτα τίθενται ταῦτα. 
Καὶ νῦν δ’ ἐν ἑκατὸν καὶ χιλίοις ἔγγιστα ἔτεσιν οἱ τοῖς αἵμασιν ἐκείνου βαφέν τες 
λίθοι κατὰ τὴν ἐκείνου πόλιν Ἡράκλειαν παραμένουσιν ἔτι φωναῖς ἀφθόγγοις 
τὸ μεγαλεῖον τῆς ἀρετῆς ἐκείνου καὶ τῶν θαυμάτων κηρύττοντες καὶ αὐτοί. Ἐῶ 
γὰρ λέγειν ὅτι καὶ πᾶσα πόλις καὶ χώρα πειρᾶται διηνεκῶς τῶν ἐκείνου θαυμα-
τουργιῶν, ἐπικαλουμένη κατὰ τὰς ἄλλοτ’ ἄλλας ἐπιούσας ἀνάγκας καὶ χρεί-
ας. Ἐγὼ δὲ ὡς ἔοικεν ἔλαθον ἐμαυτὸν καὶ τῆς προτέρας ἐξέστην μνήμης, οὐκ 
οἶδ’ ὅπως, ἐς τὰς ἀβύσσους τῶν τοῦ ἁγίου τοῦδε μαρτυρικῶν τροπαίων καθιεὶς 
ἐμαυτὸν καὶ ποιῶν ὅπερ τοῦ λόγου τοῦδε ἀρχόμενος παρῃτούμην τὲ καὶ ἀπελε-
γόμην, τήν τε ἐμὴν δεδιὼς ἀπορίαν, καὶ πρός γε τὴν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν μεστὴν 







382 λόγων σειρῆνος: Greg. Hist. ΙΙΙ, 30.7 τῇ τῶν λόγων σειρῆνι  386 μακρὰν εἰληφὼς τὴν 
αἰσχύνην: Greg. Hist. ΙΙΙ, 376.8 μακρᾶς αἰσχύνης  387 θηριώδη γνώμην: Greg. Hist. Ι, 172.5 
τῆς θηριώδους γνώμης  395-396 φωναῖς ἀφθόγγοις–κηρύττοντες: Greg. Ant. Caul. 46.633 
φωναῖς ἀφθόγγοις ἐξαγγέλλοντα; Greg. Hist. ΙΙ, 573.11 φωναῖς ἀφθόγγοις
384-385 πάντα – κινήσας: Zen. 5, 63 πάντα λίθον κίνει
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16. Ἔσομαι τοίνυν αὐτὸς ἐμαυτοῦ καὶ τοῦ προτεθέντος σκοποῦ καταψευ-
δόμενος ἐκ τοῦ προφανοῦς, εἰ πάντα καθ’ ἕκαστα λέγειν ἐπιχειροίην. Οὐδὲ 
γὰρ τοῦτ’ ἦν ἡ ἐμὴ πρόθεσις, οὐδὲ τοῦτ’ ἐξ ἀρχῆς ἐπηγγειλάμην (ταῦτα γὰρ εἰς 
τοὐμφανὲς ἐπ’ ἐκκλησίας ἀεὶ πρόκεινταί τε καὶ ᾄδονται πᾶσιν ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, 
πολλῶν ἐλλογίμων κατὰ τοὺς ἄνω καιροὺς φιλοπόνως ἀναγραψάντων, καὶ θη-
σαυρὸν ἀκήρατον τοῖς ὀψιγόνοις καταλελοιπότων, εἰς ὄφελος ἀθάνατον ἀθα-
νάτου ψυχῆς), ἀλλ’ ἐρανισάμενον καὶ οἷον ἀνθολογήσαντα ὑπομνήματος τρό-
πον ἐκ πολλῶν βραχέα προθεῖναι τῇ κοινῇ τῶν τριῶν τούτων μαρτύρων ἑορτῇ, 
ὡς εἶναι ῥᾳδίως καὶ εἴ τινες εἶεν ἕτεροι τὸν ὅμοιον ἡμῖν τρέφοντες πρὸς αὐτοὺς 
πόθον, εὐσύνοπτον ἔχειν ὑπόμνημα τῆς ἐτησίου τούτων καὶ κοινῆς πανηγύρε-
ως τόνδε τὸν λόγον. Μιμεῖται γὰρ καὶ ὁ λόγος οὗτος ἕτερον τρόπον τῶν ἁγίων 
τούτων τὴν γνώμην καὶ πρᾶξιν. Ἐκ γὰρ διαφόρων ὄντες καὶ αὐτοὶ πατρίδων καὶ 
τύχης καὶ ἡλικίας, ἕνα πόθον ἐν ταῖς καρδίαις ἔθρεψαν καὶ μίαν ἐβάδισαν τρί-
βον, τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ λέγω θάνατον, καὶ μίαν ἐκτήσαντο κατοικίαν ἐν οὐρανῷ 
τὴν ἰσάγγελον καὶ ἀΐδιον ἐκείνην δηλαδὴ πολιτείαν. Μιᾶς τοιγαροῦν τελουμέ-
νης καὶ τῆς αὐτῶν ὑφ’ ἡμῶν ἑορτῆς τε καὶ πανηγύρεως, μίαν καὶ αὐτὸς τὴν ὑπὲρ 
Χριστοῦ πρεσβείαν, εὖ οἶδα, ποιήσονται, καὶ προστάται γενήσονται κράτιστοι 
κατὰ πάντα καιρὸν ἡμῖν καὶ χρόνον, καὶ πάντα τόπον, καὶ πᾶσαν χρείαν, καὶ 
πᾶσαν περίστασιν, ἐν τῷδε τῷ βίῳ πορευομένοις καὶ ἐπικαλουμένοις τὴν τού-
των ἐπικουρίαν, καὶ ἀεὶ τόνδε ἔτι βίον, χειραγωγοὶ καὶ ὁδηγοὶ τῶν ἡμετέρων 
ἔσονται ψυχῶν, καὶ οἰκονόμοι γνήσιοι πρὸς τὴν μέλλουσαν ἡμᾶς ὑποδέξασθαι 
κατοικίαν. 
17. Σὺ δ’ ὦ θεία καὶ ἱερὰ μαρτύρων τριάς, μὴ λήγοις ἡμᾶς ἄνωθεν ἐποπτεύ-
ουσα, καὶ ἵλεων ἡμῖν ποιοῦσα τὴν δημιουργὸν ἁπάντων μακαρίαν τριάδα, ἀλλὰ 
πάντων καὶ παντοίων δεινῶν ἀπαθεῖς ἡμᾶς καὶ πόλιν τήνδε τηροῦντες εἴητε 
χρόνον ἅπαντα καὶ μάλιστα πάντων τὰ τῆς ἐκκλησίας θεῖα καὶ ἱερὰ δόγματα, 
ὑπὲρ ἧς τοὺς γενναίους ἐκείνους καὶ ἀνδρικοὺς ἐνεδείξασθε ἀγῶνας, καὶ τῶν 
οἰκείων αἱμάτων τοὺς ῥύακας ἐκενώσατε καὶ τῶν οἰκείων τεμνομένων σαρκῶν 
οὐκ ἐφείσασθε. Πόρρω πάντας ἐλάσατε χειμῶνας βεβήλων καινοφωνιῶν καὶ 
ἀλλογλώσσους κλύδωνας ἀπατηλῶς παρασύροντας ἀπὸ τῶν εὐαγγελικῶν τοῦ 







416-417 τρίβον iteravit B
426-427 Σὺ δ’– τριάδα: Greg. Ant. Caul. 49.728-729 σὺ δέ, ὦ θεία καὶ ἱερὰ κεφαλή, μὴ διαλίποις 
ἐποπτεύων ἡμᾶς ἄνωθεν καὶ ἵλεων τῇ πόλει ταύτῃ ποιῶν τὸν κοινὸν δεσπότην  
432 ἐλάσατε – καινοφωνιῶν: 1 Τim. 6,20 Ὦ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος 
τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως et 2 Τim. 2,16 τὰς δὲ 
βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο·   
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σθήκας καὶ ἀφαιρέσεις συλλαβῶν καὶ λέξεων καὶ λόγων καὶ κρημνοὺς καὶ βά-
ραθρα ψυχῶν, καὶ τόπους οὓς οὐκ ἐπισκοπεῖ Κύριος. Δότε χεῖρα βοηθείας, ἀπε-
λάσατε τῆς θείας καὶ ἱερᾶς αὐλῆς τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων, πάντα λύκον 
πονηρὸν καὶ βέβηλον καὶ ἅμα πάντα βάρβαρον ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, ὅσοι διὰ 
ταῦτα τὸ εὐδόκιμον εἰληφότες τῶν ἡμετέρων κατορχοῦνται πόλεων καὶ πραγ-
μάτων μακρὸν ἤδη χρόνον. Ἀποσοβήσατε πᾶσαν καὶ παντοίαν ἡμῶν ἐπήρειαν, 
καὶ πρὸς γαληνοὺς εὐθύνατε λιμένας ψυχῶν ὁμοῦ καὶ σωμάτων καὶ πραγμάτων. 
18. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μὴ διαλείποιτε μεμνημένοι καὶ τοῦδε τἀνδρὸς αἰτί-
ου γενομένου τῆς τοῦδε τοῦ λόγου γενέσεως. Καὶ τ’ ἄλλα μὲν γὰρ ὢν ἀγαθὸς 
ὁ ἀνὴρ καὶ φιλόθεος, καὶ παντοδαποῖς σεμνυνόμενος ἀγαθοῖς, ὁπόσα σῶμα 
καὶ βίον τοῦδε κοσμεῖ, γένους δηλαδὴ περιφάνειαν καὶ πλοῦτον καὶ νεότητος 
ἄνθος, οὐ δὲ τῶν τῆς ψυχῆς ἀγαθῶν ἀφίστασθαι κέκρικε δεῖν, ἀλλὰ θείους 
ἔσχεν εὐθὺς ἐξαρχῆς συντεθραμμένους αὐτῷ λογισμοὺς καὶ τῶν κάτω σχέσεων 
καὶ τῶν ῥεόντων πόθων λαμπρῶς ὑπεριπταμένους. Νέος μὲν γὰρ τὴν ἡλικίαν 
ὑπάρχων, τὴν δὲ τῶν πρεσβυτέρων σύνεσιν ἀποκρύπτων, συνῆκεν ὡς πλοῦτος 
μὲν καὶ δόξα καὶ εὐκληρία πᾶσα τοῦ βίου καὶ τῶν ἐν βίῳ πραγμάτων θνητῶν 
καὶ πρόσκαιρον ἔχει τὸ κλέος, καὶ καπνοῦ καὶ σκιᾶς οὐδὲν οὐδαμῇ διαφέρον, ἡ 
δὲ τῆς ψυ χῆς οὐσία καὶ δόξα, μόνιμος καὶ ἀθάνατος. Διὸ καὶ τῶν προσκαίρων 
πλούτων καὶ θνητῶν τοὺς μένοντας καὶ ἀθανάτους ἐκείνους ἁπάσαις ῥοπαῖς 
ψυχῆς, ἀλλάττεσθαι εἵλετο, τὴν καλλίστην ὄντως πραγματευόμενος ἐμπορίαν, 
καὶ μετατιθεὶς ἐκ τῶν παρόντων ἐπὶ τὰ μέλλοντα, ὧν ἓν τῆς αὐτοῦ φιλαρέτου 
ψυχῆς, φαίη ἄν τις εἶναι καὶ τοῦτο δεῖγμα. Πάντων μὲν γὰρ ἁγίων ταῖς μνή-
μαις, ἐνευφραίνεταί τε καὶ συμπανηγυρίζει λαμπρῶς. Μάλιστα δ’ ἁπάντων οἱ 






436 Δότε χεῖρα βοηθείας: Greg. Ant. Caul. 50.740 δὸς οὖν χεῖρα βοηθείας  436-438 
ἀπελάσατε – πολέμιον: Greg. Ant. Caul. 50.736-737 πάντα λύκον πονηρὸν ἀπήλαυνες ὡς 
πορρωτάτω τῆς σῆς αὐλῆς; Greg. Mich. 275.31 πάντα λύκον πονηρὸν ἀποσοβῶν  449-
455 συνῆκεν – μέλλοντα: Greg. Mich. 279.17-22 ἀλλὰ γὰρ εὐδαιμονίας καὶ πρός γε σοφίας 
οὕτως ἔγνω σαφῶς, ὡς πλοῦτος καὶ δόξα καὶ εὐκληρία πᾶσα πραγμάτων, κἂν σφόδρα ἐπιρρέῃ, 
καπνοῦ καὶ σκιᾶς οὐδὲν οὐδαμῇ διαφέρει ταύτη τοι καὶ τοῦ ῥέοντος πλούτου τὸν μένοντα 
ἐμπορεύεται καὶ ἀντάλλαγμα ποιεῖται τῶν τῇδε προσόντων τὴν μέλλουσαν κληρουχίαν 
τρόποις τε ἄλλοις καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τῷ παρόντι; πλούτου τὸν μένοντα ἐμπορεύεται καὶ 
ἀντάλλαγμα ποιεῖται τῶν τῇδε προσόντων τὴν μέλλουσαν κληρουχίαν τρόποις τε ἄλλοις καὶ 
οὐχ ἥκιστα δὴ τῷ παρόντι; Greg. Αntirrh. 431.14 πλοῦτος γὰρ καὶ δόξα καὶ εὐκληρία πᾶσα 
τοῦ τῇδε βίου μικρὰ ἢ οὐδὲν διαφέρει νυκτερινῶν ἐνυπνίων πρὸς τὴν μέλλουσαν ἀπέραντον 
ἐκείνην ἀποκαλύπτεσθαι δόξαν καὶ διαιωνίζουσαν εὐκληρίαν παραβαλλόμενα  453-454 
ἁπάσαις – ψυχῆς: Greg. Hist ΙΙ, 830.18 πάσαις ῥοπαῖς τῆς ψυχῆς  455-456 τῆς αὐτοῦ 
φιλαρέτου ψυχῆς: Greg. Ant. Caul. 21.51-52 τὰς φιλαρέτους ψυχὰς  
436 τόπους – Κύριος: Prov. 19,23 ἐν τόπους οὗ οὐκ ἐπισκοπεῖται γνῶσις
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ψυχὴν εἰς τὸ πάνδημόν τινα ταύτην ὑμῖν τελεῖν ἑορτήν, καὶ τῇ ἐτησίῳ ὑμῶν 
περιφανῶς ἐγκαλλωπίζεσθαι πανηγύρει καὶ πάσης μὲν ἡγεῖσθαι ταύτην τρυφῆς 
ἐπέκεινα, πάσης δ’ εὐφροσύνης ὑπέρτερον τὸ πρὸς ὑμᾶς ἀφορᾶν, καὶ τῆς ὑμῶν 
ἐξαρτᾶσθαι μνήμης ἀεὶ καὶ διὰ γλώττης ἄγειν τὰς κλήσεις ἑκάστων ὑμῶν καὶ 
βίου μὲν παντὸς νομίζειν προστάτας καὶ προμηθέας ψυχῆς δὲ μᾶλλον ὁδηγοὺς 
πρὸς τοὺς ἀθανάτους ἐκείνους λειμῶνας τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ πρὸς τοὺς γαλη-
νοὺς καὶ ἀκυμάντους λιμένας τῆς μακαρίας καὶ ἀκηράτου τρυφῆς. Ἧς γένοιτο 
τυχεῖν αὐτόν τε καὶ πάντας ἡμᾶς χάριτι τε καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα καὶ 
τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
460
465
465 τῆς μακαρίας καὶ ἀκηράτου τρυφῆς: Greg. Mich. 279.28 ἀκηράτου τρυφῆς καὶ μακαριότητος
Commentary
Ὀκτωβρίου κς΄: The only manuscript that preserves the discourse on the three 
Saints, Bodl. Holkham 25, is a hagiographical collection featuring discourses 
for feast days from July to October. This discourse is located in the last part of 
the manuscript and is recorded along with discourses and encomia by Ioan nes 
Staurakios, Nikolaos Kabasilas and the emperor Leon VI the Wise on St. De­
metrios, whose memory is celebrated on October 26. It is not possible to know 
whether this date comes from Gregoras himself or if it is a later addition by Mar­
gounios. 
Nikephoros Gregoras, as he mentions in his History, became a monk slightly 
before the Synod of 1351, see Greg. Hist. (cited n. 38), ΙΙ, 891.11­15. 
19-20 Δημητρίου φημί Γεωργίου τὲ καὶ Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου: The 
three Saints occupy a prominent position in the Calendar of Saints, which dem­
onstrates their widespread veneration documentated in the homiletic­ha gio­
graphical productiob of the Byzantine era. See for Demetrios BHG 496­547z, 
Georgiοs BHG 669y­691y and Theodoros BHG 1750­1753m. 
27-32 Δημητρίῳ μὲν γὰρ Θεσσαλονίκη πατρὶς ἐγεγόνει – τετειχισμένη: 
Thessaloniki is praised extensively by Gregoras in his discourse on St. Demetrios, 
in a work which was written most probably around 1335. On this topic see 
Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς (cited n. 1), 41­49. For a more 
extensive list of encomiastic references to Thessaloniki throughout Byzantine 
literature, see E. Kaltsogianni – S. Kotzabassi –I. Paraskevopoulou, Η 
Θεσσαλονίκη στη Βυζαντινή Λογο τεχνία. Ρητορικά και Αγιολογικά κείμενα 
(Βyzantine Texts and Studies, 32). Thes saloniki 2002.
36-38 Πατέρες δὲ πλούτῳ τὲ – εἰς πενήτων διένειμαν χεῖρας: In the Martyr­
doms, there is no mention of George’s wealth being distributed by his parents, 
but only by George himself, see Georg. Passio (BHG 672: K. Krumbacher, Der 
heilige Georg in der griechischen Überlieferung. Ab handlungen der königl. Baye­
rischen Akademie der Wissenschaften, 25, 3. München 1911) 43.26: καὶ τὴν περιου­
σίαν αὐτοῦ διανείμας πένησιν; Georg. Passio (BHG 675) 32.27­28 Krumbacher: 
τά τε χρήματα καὶ τὴν περιουσίαν λαμπρῶς διανείμας πτωχοῖς τε καὶ πένησι, and 
Vita B (BHG 679) 20.9­10 Krumbacher. The donation of property is a common 
motif in hagiographical texts and has its roots in Christ’s answer to the young 
man who asked what he should do to be perfect: go and sell that thou hast, and 
give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven; and come and follow 
me (Μatt. 19.21).
38-39 μαρτυρίου τέλει τὸν βίον κοσμήσαντες: Gregoras calls George’s parents 
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martyrs, contrary to earlier tradition. It appears from the Martyrdoms of the Saint 
that his mother was indeed a martyr (Vita A [BHG 678] 56.26­57.10 Krumbacher 
and Vita B [BHG 679] 28.34­29.17 Krumbacher, but only Gregorios Kyprios 
(BHG 683) mentions George’s father as a martyr (see PG 142, 304D7­9).
43 ἐκ τῆς κατὰ τὸν Εὔξεινον Πόντον ἔσχηκεν Ἡρακλείας: Gregoras states 
that Theodore’s birthplace was Heraclea Pontica, which contradicts the earlier 
tradition according to which St. Theodore came from Euchaita, see H. Delehaye, 
Synaxarium Ecclesiae Con stan tinopolitanae. Pro pylaeum ad Acta Sanctorum 
Novembris. Bruxellis 1902, 735.15. The writer mentions Heraclea in his letter to 
Maximos, also a native of Heraclea, and abbot of the Chortaitou monastery in 
Thessalonike, see Greg. Epist. 21 (cited n. 20). He also wrote an encomium – no 
longer extant – to his birthplace Heraclea, as he mentions in a letter to De me­
trios Kabasilas, dated before 1328, see Greg. Epist. (cited n. 20), 65. 11­21.
61 τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀέρα: Ael. Arist. Pan. 99,20 Jebb τόν γε ὑπὲρ κεφα λῆς 
ἀέρα· Bas. Caes. Hex. 3.8.30 τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν ἀέρα· Mich. Psell. Orat. 
paneg. 17.689­90 Dennis τὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἀέρα etc.
79 θεοδώρητα – γεώργια: This etymological play on the name of the Saint 
was common practice in many writers of the Byzantine era.
93-98 In most of his hagiographical works, Gregoras states that the main 
inspiration for writing his discourses was prompting by friends or acquaintances. 
On this matter see Paraskevopoulou, Νικηφόρος Γρηγοράς (cited n. 1), 136­
137 and 160­162. This passage contrasts with the last part of the discourse (lines 
442­465), which mentions only a single person. 
182-251 As in the earlier text on St. Demetrios, Gregoras does not deal with 
his martyrdom, which was known from other texts, but with the perfume that 
flowed from his body (myrrhoblysia) and the dissemination of his name around 
the world. For the myrrhon, see A. Mentzos, Τό προσκύνημα τοῦ ἁγίου Δημη­
τρίου Θεσσαλονίκης στά Βυζαντινά χρόνια (Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ. Κέν­
τρον Ἐρεύνης Βυζαντίου, 1). Athens 1994, 152­154 and Paraskevopoulou, Νι­
κη φόρος Γρηγοράς (cited n. 1), 46.
193-194 μέγαν ὠκεανόν: He refers to the Atlantic Ocean, see P. Vlachacos, 
Νικηφόρος Γρηγοράς, Φυσική γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία στο έργο του 
Νικηφόρου Γρηγορά. Thessaloniki 2003, 135. 
256-257 Νέος μὲν οὖν ἦν ἔτι καὶ Γεώργιος λίαν καὶ Δημητρίῳ καθ᾽ ἡλικίαν 
ὅμοιος: Two Martyrdoms record that George was 22 years old, see Georg. Passio 
(BHG 670a) 3.18 Krumbacher and Theod. Daphn., Passio (BHG 674) 61.2­3 
Krumbacher and one that he was 30, see Georg. Vita (BHG 679) 30.16 Krum­
bacher.
268 τροχοῦ – δινούμενον: cf. Georg. Passio (BHG 677) PG 115, 148B10­14.
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270 κατενηνεγμένον τιτάνῳ θερμῷ συγχώννυσθαι: cf. Georg. Passio (BHG 
677) PG 115, 149D13­15.
276-277 πολυετεῖς νεκροὺς – θεὸν: cf. Georg. Passio (BHG 672) 47.25 Krum­
bacher; Theod. Daphn., Passio (BHG 674) 69.13­70.5 Krumbacher
291-292 The release of a prisoner by the Saint is a motif commonly en coun­
tered in hagiographical texts. See A. Kazhdan, Hagiographical Notes. Byz 54 
(1984) 176, 182. Gregoras probably knew the complete list of Saint’s miracles, see 
J. B. Aufhauser, Miracula S. Georgii. Lipsiae 1913, here 3­18, 18­44, 100­104. 
314-315 Theodore’s age is not cited in any other hagiographical source. It 
was presumably the writer’s invention, and may derive from the iconographical 
tradition by which the Saint is depicted as a mature man with a beard. For the 
appearance of the Saint, see Chr. Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art 
and Tradition. Burlington 2003, 59­66, 285.
333-334 ἀκμῇ – μελῶν συμμετρίᾳ: cf. Fr. Halkin, L’éloge de saint Théodore 
le stratélate par Euthyme protasecretis. AnBoll 99 (1981) 223­237, here 226.15­
16 (BHG 1753b).
351-352 εὔστροφον – σειρῆνος: cf. Euthymios protasekretis, Laudatio (BHG 
1753b) 226.17­18.
362-370 Λικίνιος – οὑτωσί: Theodore’s encounter with Licinius is described 
in the hagiographical texts, see for example Theod. Passio A (BHG 1750: G. van 
Hoof, S. Theodori Dukis martyris. AnBoll 2 [1883] 359­367) 362.12­31; Nicetas 
Pa phla gon, Laudatio (BHG 1753) AASS Nov. IV (1925) 84D5­F2; Euthymios 
protasekretis, Laudatio (BHG 1753b) 229.14­25
370-371 ἐβούλετο – πατρίδα: cf. Theod. Passio B (BHG 1751: H. Delehaye, 
Les légendes grecques des saints militaires. Paris 1909, 151­167) 151.12­13.
372 προσθείην – δρακόντων: The dragon­slaying is mentioned in many 
hagio graphical texts, see for example Theod. Passio A (BHG 1750) 360.24­362.11; 
Nicetas Paphlagon, Laudatio (BHG 1753) 83Ε19­F4; Euthymios protasekretis, 
Laudatio (BHG 1753b) 228.12 (cited n. 24).
372-373 His source has not been traced. Possibly the proverbial phrase ἀπὸ 
τῆς δορᾶς τὸν λέοντα, that is encountered in Euthymios protasekretis, Laudatio 
(226.25) has caused this misconception.
448-449 νέος – ἀποκρύπτων: In the Synaxarion of Constantinople this ability 
is ascribed to St. Theodore, see H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Con stan­
tinopolitanae. Pro pylaeum ad Acta Sanctorum Novembris. Bruxellis 1902, 735.7­




The aim of this article is to publish Nikephoros Gregoras’ unknown discourse on 
the three military saints, Demetrios, Georgios, Theodoros from the Bodl. Holk. 
25, the only 16th­century codex containing the text that has been preserved.  The 
article also features detailed commentary on the writer᾽s method of processing 
and combining information from his earlier texts or other previous writers.
